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THE CONTRIBUTION OF BUDDHISM TO SOCIAL WORK 
A Summary of ―Religion and Social Work－The Case of Buddhism‖ Research 
 
Tatsuru Akimoto, DSW 
Asian Center for Welfare in Society, JCSW 
  Immediate Past President, APASWE 
 
What can Buddhism contribute to social work--and do that more effectively?  
  
The answer should be explored on at least at four levels: direct services, policies and 
programs, education, and concepts.  At the direct service level, Buddhism counselling 
has been a popular subject for many years.  At the policy and program level, 
Buddhism’s function as a service delivery channel readily comes to mind.  Buddhist 
work could function as a complementary entity when governmental social work/welfare 
programs have yet to develop fully.  Moreover, Buddhist work may be purposely 
embedded in governmental programs as an essential part even when they have fully 
developed.  In the arena of education, Buddhist temples may provide excellent learning 
opportunities for student fieldwork, for example.  Some of the philosophy, values, skills, 
and knowledge of Buddhism may contribute to professional social work across these 
three levels.  At the conceptual level, Buddhism makes a contribution, for example, to 
the inquiry of ―what is social work,‖ to redress what today’s social work is missing, and 
to lead social work to a new developmental stage in its history.   
 
 
<Inauguration and Structure of Research> 
The APASWE president received a research proposal from a member school, the 
University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University 
(USSH-VNU), Hanoi, in 2011, with the following ―General Objective‖: (the 2013 report 
of this research, hereinafter referred with the year only: 67) 
A study of the participation of Buddhism in resolving general social problems and 
Social Work in particular.   Hence, applying the approach of Buddhism to social 
work in order to improve the effect of social work activities. 1 
                                                   
1 The proposal also mentioned four ―Specific Objectives‖ under the ―General Objective.‖  
• Study the record of activities of Buddhism in currently supporting vulnerable 
groups, especially their integration into society. 
― 2―
―……..[T]he APASWE approached the Social Work Research Institute Asian Center for 
Welfare in Society (ACWelS), Japan College of Social Work (JCSW), where the APASWE 
President office was located……..  The ACWelS-JCSW agreed to implement a joint 
research project entitled ―Religion and Social Work: The Case of Buddhism‖ and 
provided seed money to inaugurate the project.  From the nature of the research, 
……..Shukutoku University, a prestigious Buddhist based Japanese university and an 
APASWE member school [was invited] to serve as a counterpart of USSH-VNU.  
Meeting in Hanoi in March 2012, the three parties started a three-year research project.‖ 
(2013: 1)  
Each party pursued its respective interests, rather than an integrated aim.  The 
Shukutoku team tried to study ―What are Vietnamese Buddhist temples and 
monks/nuns actually doing in fields similar to those of the contemporary professional 
social work?‖. ( cf. ―The first half of the above ―General Objective‖)  This comprised the 
basis for a further analysis to achieve the second half of the ―General Objective.‖   
Neither their knowledge nor existing documented materials—particularly in Japanese 
and English—about the present state of Buddhist ―social work‖ in Vietnam were 
sufficient.  The research team visited 27 temples as well as seven governmental and 
two non-governmental agencies in Hanoi, Ho Chi Ming City, and Hue.  Researchers 
interviewed, observed, collected recorded data, and sometimes conducted a small survey 
using questionnaires. 
The USSH team provided assistance for the field research in logistics as well as 
background information on Vietnamese Buddhism in general and its ―social work‖ 
-related activities to position the field research within a national framework.  This 
report contains three papers respectively by Nguyen Thi Kim Hoa, Dinh Phuong Linh, 
and Thuy Hang:  ―Charity and Social Work Activities of Buddhism Organizations in 
Vietnam‖ (2015:36-56), ―Charity and Social Work Activities in Hanoian Temples‖ (2015: 
57-70), and ―The Training and Education for Monks and Nuns in Buddhism Bases in 
Vietnam‖ (2015: 71-83).  Previous 2013 and 2014 reports carried the following papers: 
Hoa, Nguyen Thi Kim, Kim, Nguyen Van, Loan, Nguyen Hoi and Minh, Bui Thanh, 
―Social security in Vietnam: Definition, composition, and prospects.‖ (2014: 
151-174) 
                                                                                                                                                     
• Analyze current outcomes and limitations of activities of Buddhism in social 
work as well as analyze reasons and affective factors. 
• Analyze the current changes in Buddhist activities to improve their integration 
into Social Work and develop their outcomes. 
• Propose possible resolutions in order to improve positive aspects and reduce any 
negative ones in Buddhist activities in Social Work nowadays. 
― 3―
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• Analyze current outcomes and limitations of activities of Buddhism in social 
work as well as analyze reasons and affective factors. 
• Analyze the current changes in Buddhist activities to improve their integration 
into Social Work and develop their outcomes. 
• Propose possible resolutions in order to improve positive aspects and reduce any 
negative ones in Buddhist activities in Social Work nowadays. 
Kim, Nguyen Van, ―Vietnamese Buddhism at Ly-Tran Dynasty History, 
World-entering capacity and social roles.‖ (2013: 5:19)  
Loan, Nguyen Hoi, ―Social charitable activities of the Vietnam Association of 
Buddhism (2007-2012)‖ (2013: 31-40) 
Hoa, Nguyen Thi Kim and Trang, Nguyen Thu, ―The values of social work sector 
shown through Humanitarian activities of Buddhist institutions—A general sight 
for Vietnam and Japan.‖ (2013: 41-49) 
The USSH-VNU team also devoted themselves more directly to the second part of the 
―General Objective‖, deepening their understanding on the possible contributions of 
Buddhism to the professional social work in Vietnam, particularly in the psychological 
and spiritual aspects, by partially participating in the above field research and writing 
a few articles and a book.  Readers will find ―Compassion—The psychological 
background of Buddhist social work in Vietnam—Interpretation from Buddhism‖ (2015: 
84-93) by Nguyen Hoi Loan in this volume, and ―The practical and spiritual 
characteristic of Buddhism in social work in Vietnam‖ (2014: 141-150) and 
―Psychological foundation to resemble social actions between Buddhism and social 
work.‖ (2013: 20-30) by Nguyen Hoi Loan and Nguyen Thu Trang in previous 2013 and 
2014 reports.  Nguyen Hoi Loan published Buddhist Values Toward Social Work in the 
Context of Globalization, Hanoi National University Publisher, 2015. 
The JCSW/APASWE team was the initiator and coordinator of the entire research in 
addition to serving as the editor and publisher of their annual reports. Interest focused 
on the extension and generalization of the results of efforts of the the two above teams  
pertaining to Vietnam and Buddhism toward the world at large, combining the 
accomplishment of research projects which they concurrently conducted outside this 
specific research.  Their aims were to clarify similarities and differences between 
Buddhist work and Western-rooted professional social work, to establish the concept of 
Buddhist ―social work‖, thereby answering ―what is social work?‖  The APASWE 
International Definition of Social Work Review Project was then ongoing. Tangible 
results of these research projects are found in the following ACWelS-JCSW publication: 
Internationalization & Indigenization of Social Work Education in Asia (2014) 
Internationalization of Social Work Education in Asia (2013)  
(Professional) Social Work and Its Functional Alternatives (2013) 
The Birth and Development of the APASWE: Its Forty Years of History—Rebellion, 
Dissemination, and Contributions— (2013) 
International Symposium: International Definition of Social Work Review—A Voice 
from Asia and the Pacific—(2012) 
International Definition of Social Work Review: APASWE/IASSW Asian and Pacific 




1. Present State of ―Social Work‖ Activities by Vietnamese Temples and Monks/Nuns 
(1) Many temples and monks/nuns in Vietnam are supporting vulnerable populations as 
is professional social work. They are nurturing deserted babies, children, the elderly,  
and people with disabilities including HIV/AIDS patients and Agent Orange victims; 
delivering food, clothes, and medicines—sometimes even cows—to remote poor districts; 
running medical and pharmaceutical services; and providing counseling services and 
educational and vocational training opportunities.  
The form of the administration and operation of services have themselves diversified.  
Some temples (A) directly provide and manage supportive services, (Aa) responding to 
whatever needs which community people raise, or (Ab) careful planning and 
programming in advance by themselves before accepting participants.  Some temples 
(B) function as settlement houses, (Ba) developing community care programs or (Bb) 
letting members and volunteers run programs. 
The quality of those services varies significantly.  One facility of the (Ab) model was in 
a setting like a gorgeous resort hotel.  Some of the (Aa) models were rather poor both in 
physical facilities and daily programs as compared with services provided by 
governmental agencies, which tend to be standardized.  Interestingly, however, ―People 
come to temples rather than government agencies.  People come back to temples if we 
refer them to government agencies.‖  ―Why?‖ was the first question raised among 
researchers as soon as the research started. Some hypothetical answers were given in 
the 2013 report. (2013: 2-3)2   
What directs those temples and monks/nuns to these activities?  Researchers expected 
interviewees to mention specific Buddhism teachings or sutra, or some principles and 
messages from them.  But the most typical answers by interviewees, who were chief 
monks/nuns of the temples or head monks/nuns in charge of their services and 
programs, were ―Since I am a Buddhist,‖ ―Following a relation through Buddha [En],‖ 
                                                   
2 Hypothetical answers were given according to three factors by some team members: 
(1) the inner aspect of practitioners, i.e. monks and professional social workers—the 
present professional social work has neglected this factor;  (2) the unlimited 
accessibility of temples concerning time and issues as they are open 24 hours a day, 365 
days a year and consider matters ranging from homeless kittens born under the floor to 
job hunting for sons and daughters and to elderly parent care, as opposed to the 9-5 
office hours and jurisdictions by issue and/or population group (e.g. disposed street 
children, HIV/AIDS, battered wives, and old people without relatives) of governmental 
agencies; and (3) the existence of the trust and/or faith relationship between temples 
and believers or monks and followers even before they enter into a provider-client 
(service receiver) relation.(2013: 2-3) 
―Just as a person,‖ and ―Since I had a similar experience before in my early life.‖  The 
last two answers were shared by governmental and non-governmental agency 
interviewees, too.  Regarding the answer of ―the Buddhist teachings or principles‖, the  
spontaneous question was  ‖Why weren’t many more, or at least the majority, of 
temples and monks/nuns not engaged in these activities?‖.  (Temples and monks/nuns  
practicing these activities are very limited in number compared with their totals, as 
shown in the next section.) 
 
(2) According to 2012 statistics by the Buddhist Association of Vietnam, the respective 
numbers of temples and monks/nuns were 17,287 and 46,699 in the whole country of 
Vietnam, 1,765 and 1,802 in Hanoi, 1,162 and 8,737 in Ho Chi Ming City, and 215 and 
1,525 in Hue.  Some of them have such ―charitable‖ activities as mentioned in the 
previous section. The amount of dong the Buddhist Association of Vietnam has spent for 
them is ―huge‖, but according to their statistics, the numbers of temples implementing 
these activities seem to be rather limited—20 nursing homes for 1000 elderly people 
(2007) and 35 orphanages for 20,000 children (2002-2007), for example, in the whole 
country.  (2015: 37-42)   
The Buddhist Association data may not be completely inclusive.   It was reported in 
field research interviews that many other temples and monks/nuns engaged in similar 
activities, albeit on a small scale. 
 
2. Physical Contribution: Lightening the Load of Social Work 
—Some proposals for better services— 
The aims and activities overlap between Buddhist work and Professional Social Work, 
at least partly.  Both aim at the wellbeing of people and societies,3 and peace and 
justice, and work to ameliorate and solve problems and difficulties in lives of people and 
their communities.  In the sense that Buddhism partly satisfies what social work aims 
at and works for, Buddhism does contribute to social work.  It is apparent that 
programs and services by Buddhist temples and monks/nuns have physically played a 
                                                   
3 Defining the or an aim of social work as ―to promote the wellbeing‖ has been 
commonly accepted including in the IASSW/IFSW international definition of social 
work as well as many textbooks.  Defining as such, however, is also arguable for many 
people because aiming ―of this kind is everywhere in operation with which the social 
worker as such has nothing to do.‖  ―It is dangerous to make too general claims, to 
maintain that the business of the social work is ……..to promote social welfare.‖ (R. M. 
Maciver, The Contribution of Sociology to Social Welfare, Columbia University Press, 
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― 6―
complementary role to those of governments.45  Their budget is limited. (cf. 2015:36-55) 
―Temples could raise funds while others couldn’t.  People readily respond to requests 
for donation by temples.‖  
Some proposals on the administration and operation of programs and services were 
listed from the observations during Shukutoku’s field research and from the statistic 
and document review during USSH’s paper writing.  The Shukutoku team made two 
concrete suggestions to the Vietnamese social work community to benefit from Buddhist 
practices: (1) set up opportunities to exchange experiences and ideas between temples 
and governmental agencies which have similar activities, and (2) utilize temples as field 
work locations for professional social work education. 
The USSH team made several proposals to the Buddhist Association of Vietnam to have 
their ―charitable work‖6, or their programs and services in the field of social welfare and 
security, contribute more effectively to the society.  These include the improvement of: 
(1) vocational training centers, orphanages, kindergartens, and charitable classes 
as well as health care and other social securities to complement the state budget 
limitations; 
(2) hygiene and safety in health care and periodic activities report; 
(3) the regular drug supply; 
(4) the cooperation with government and local authorities to carry out health care 
in remote areas and the efficiency of the management of law-binding services in 
general;. 
(5) the quality of some vocational training and educational institutions so that 
students become more compatible in the labor market and better prepared for their 
future independent lives; 
(6) the efficiency of the management of charitable activities by focusing on ―long 
term charities‖ such as construction of roads, wells, ―houses of gratitude‖, 
vocational classes, and reducing small and temporary charity activities; 
(7) the involvement in social work, not temporary material support, but the 
promotion of social changes, the resolution of problems in relationships among 
people, empowering and freeing people to bring peace to society; 
(8) the collection of statistics updating their activities for more efficient 
management. 
Hoa and et. al. also refers to the contribution of Buddhism as a social capital.(2015: 
55-56)  
                                                   
4 The ―complementarity theory‖ is commonly found in many countries including Japan 
after World War II.  
5 The distinction between governmental social welfare/security programs and services 
and social work activities may not be necessarily clear here for some readers. 
6 Although the term ―charity work‖ has been used here as an ―approach of Buddhism‖ to 
be applied to social work ( cf. the latter half of the ―General Objective), the use of the 
word ―charity‖ may or may not be appropriate.  The USSH team uses the word in the 
same meaning as in the West while the Shukutoku team questions the usage in 
Buddhism.  There may be a translation problem between languages. 
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3. Psychological, Spiritual Contributions: Making Social Work ―Workable‖ 
 
Seventy percent of people in Vietnam are Buddhists.  Buddhism and its doctrines and 
teachings as well as its spirit are deeply rooted in the society and permeate most 
corners of the people’s lives, even in culture and traditions. 
Any discourse and practice of social work that neglects Buddhism could not be 
meaningful in Vietnam.  In other words, Buddhism could contribute to making 
Western-rooted current professional social work functional and workable in Vietnam 
and more effective to the Vietnamese people and society. 
Not only the aims and activities but also the approach partly overlaps between 
Buddhism and Professional Social Work.  Both take the approach of—for example— 
empowerment and self-development.  
Dr. Nguyen Hoi Loan of USSH observes Buddhism’s contribution to current professional 
social work particularly in its inner—psychological, spiritual, and moral –aspects in 
Vietnam.  Such doctrines and teachings as the Bid Five Rules and the Ten Suggested 
Criteria, for instance, have become not only psychological and spiritual standards but 
also moral and behavioral norms.   
He identifies compassion as the core Buddhist element for social work. This element is 
in clients for whom the social workers work and in the society in which they practice.  
With compassion, social workers do their work.  Without compassion and an 
understanding of compassion, social workers could not understand or reach the minds 
and hearts of clients nor make their practice effectively function and be accepted in the 
society.  Compassion is the essential ingredient of social work as well as the core 
motive and impetus for social workers. (2015: 84-93) 
 
4. Conceptual Contributions: Leading to a New Stage of Social Work 
—Make social work that of the world— 
This research has pertained so far to the case of Vietnam and Buddhism, but it could be 
generalized to that of the world beyond them.  The question at the beginning of this 
paper was ―What can Buddhism contribute to social work?‖  The original title of this 
research project started by JCSW/APASWE was ―Religion and Social Work—the case of 
Buddhism.‖ 
Social work is born, matures, and functions in people’s lives, culture, and tradition in 
each society, and religion is an indispensable element of them.  Social work could not 
happen without any consideration of religion, which is Buddhism in case of Buddhist 
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countries.   
The question, ―What can A contribute to B?,‖ implies that B is neither sufficient nor 
complete.  Today’s social work may be missing something essential or connoting some 
errors and mistakes in it to be corrected.  The lack of consideration of the inner 
aspect—such entities as altruism and care and compassion and selflessness—is one of 
them.  This was pointed out even before the research proposal was made (cf.2013: 2-3) 
and was a focus of the above USSH Loan inquiry.  Contemporary social work has left it 
behind somewhere through the process of industrialization, modernization, scientific 
organization, occupationalization, professionalization, and secularization.   
While Western-rooted today’s social work posits social work to be equal to professional 
social work (or social work profession), Buddhist ―social work‖ could never accept the 
equation.  Buddhist monks/nuns cannot serve suffering people as simply a job or for 
their own livelihood, i.e. for money, or as a profession that is an occupation.  
Buddhist temples and monks/nuns have been alleviating sufferings in the lives of 
people who have borne them for over 2500 years while the Western-rooted professional 
social work has done so for over 100 years.  The establishment of Buddhist ―social work‖ 
would pull down the Western-rooted professional social work to a relative position, or to 
an equal position with Buddhist ―social work‖, and pull up social work to a new 
developmental stage.  Social work, which was born in Europe (Phase I) and matured in 
North America (Phase II), would reach its third Phase.  
The original term for ―social work‖ would differ in each society and in each language, or 
it may be that no categorical term for those activities exists in Buddhism. Those terms, 
however, cannot help being named and translated as ―social work‖ as long as we are 
forced to discuss them in English. Being forced to discuss the same in other languages 
(e.g. Vietnamese, Japanese and Sinhalese) would challenge and reverse its authenticity. 
Authenticity would be on the side of the language.  Other ―social work‖ such as Islamic 
―social work‖ and non-religious NGO ―social work‖ would consequently be explored.  
Through induction from and synthesis, a social work which could be commonly 
acceptable to the world would be born.  Social work will break away from the monopoly 
of the West to become a common asset of 200 countries and regions. 
The contribution of Buddhism to social work is not realized by conforming itself to the 
current Western professional social work.  It would be only the globalization of social 
work itself from the center to peripheries.    
(These points, as well as the commonalities and differences between Buddhist work and 
professional social work, were discussed in Tatsuru Akimoto, ―Professional social work 
and Buddhist work as its functional alternative or Buddhist work and professional 
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has been reprinted in this report with minor revisions. (2015: 95-102)  
 
The next step has already been taken.  Shukutoku University has initiated research 
sketching the whole picture of the present situation of Buddhist ―social work‖ activities 
in other Buddhist countries in Asia (Sri Lanka, Thailand, Myanmar (Burma), Mongolia, 
and Nepal). JCSW has been exploring the plausibility of a research project entitled 
―Religion and Social Work—the case of Islam‖.   Through a comparative analysis, 
features of ―social work‖ of each religion, e.g. Buddhism and Islam, and common 
features among religious ―social work‖ would be extracted. A definitive workshop among 
Buddhist, Islamic, and Christian ―social works‖ as well as that of other religions will be 
hopefully scheduled in the near future. 
                                                   
7 The article also refers to the contribution of social work to Buddhism, which is beyond 
the range of the original interest of the current research. 
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Results and importance of international joint research on 
“The Role of Buddhism in Social Work“ 
Review of 3-years research and future outlook 
 
Masashi TAMIYA 
Head of Shukutoku University Team 
 
1. Introduction 
  This research project started in April, 2012 conducted by University of Social Sciences and 
Humanities, VNU Hanoi(USSH), Asian Center for Welfare in Society of Japan College of Social Work, 
and Shukutoku University. Today, after 3 years of research activities we have finally reached a point 
where we are able to present some outputs and results of this project.  
  First of all, I would like to thank all members of Vietnam National University team, team of Japan 
College of Social Work, and Shukutoku University team for their effort and help. Especially, I would 
like to express my thanks to Nguyen Van Kim and Pham Quang Minh, both vice-presidents of 
University of Social Sciences and Humanities,VNU Hanoi (USSH), and to associate professors 
Nguyen Kim Hoa and Nguyen Hoi Loan from Faculty of Social Sciences; as well as to all young staff 
and graduate students. At the same time, let me thank to Dr. Tatsuru Akimoto, Etsuko Sakamoto, and 
Kana Matsuo from Japan College of Social Work. Moreover, thanks to professors Satoshi Shibuya and 
Yusuke Fujimoto, and Narumichi Sato, student of doctoral program, all from Shukutoku University; as 
well as Yui Kikuchi, researcher at Taisho University; Nguyen Thi Du, foreign student of doctoral 
program at International College for Postgraduate Buddhist Studies, for their efforts, help and 
conducting research and field work in North-, Central-, and South Vietnam. At last, let me express my 
deepest thanks to board chairman Dr. Masatoshi Hasegawa for making arrangements for this research 
project. At the end, let me mention, that Dr. Tatsuru Akimoto has arrived at the new post as Head of 
Asia Social Welfare Research Center, part of Hasegawa Buddhist Culture Research Center of 
Shukutoku University, in April 2014. 
 
2. Research results – Summary as a Head of the Shukutoku University research team 
  1) “The role of Buddhism in social work” is a large-scale research theme. We, the Shukutoku 
university team, were supposed to provide some particular suggestions about this issue to USSH , but 
unfortunately we were not able to achieve this research object in past 3 years. 
  2) This is because of lack of basic data about Buddhist social work in Vietnam. As the result, during 
carrying out first steps of our international research, brand new (and very important) research object 
has arisen. We had to conduct field research to get the basic data about Buddhist temples and 
monasteries, providing social work in Vietnam. Then it was necessary to analyze it and clarify its 
present state. 
3) During 3 years of this project my fellows visited North-, Central-, and South Vietnam for 5 times, 
providing us new actual data, not available before. Details have been already reported in different 
research papers. 




“grasp the actual state of activities of Buddhist temples and monks in Vietnam”. During workshop, 
held at Shukutoku University in March 2014, we agreed, we should focus on particular activities of 
Buddhist temples in Vietnam, involving in social work, as a sample study; and to review these 
activities as an output of 3-years research. Let me say, that this research object has been achieved. 
5) But, as a future task, we should challenge former research object again, trying to “provide some 
suggestions” to our Vietnamese partners.   
 
3. Research results – Summary as one of researchers involved in this study 
  1) As one of researchers involved in this project I would like to “provide some suggestions” about the 
role of Buddhism in social work in the future, even if it take a long time. 
  2) While considering and providing these suggestions we have to pay attention to points mentioned 
bellow: 
a. Due to the changes of historical and social conditions occurring in the time , and due to the 
changes of views and value system of people of Vietnam and changes of directions and views of 
Buddhist temples and Buddhist monks in Vietnam, all these suggestions and their content may be 
simply subjects of change.   
b. If people of Vietnam wish the economic development, modernization, and industrialization 
according to the Western system of values, including infrastructure, health and welfare facilities, and 
promoting of higher education, than, until this process reaches a particular point, we may predict, 
that people of Vietnam and Buddhist temples and monks remain all in good and positive 
relationship. 
c. But, after reaching a particular point of industrialization, modernization and developing of 
infrastructure, higher education etc., the system, policy and qualification itself become priority and, 
as the result, I think that the relationship between people of Vietnam and Buddhist temples and 
monks may show some disharmony. I don’t want Vietnam to follow the same way as Japan has 
passed. 
d. 3 years ago, when I met my colleagues fromUSSH for the first time, I have talked about 
Pacific War and Japan as a defeated nation. In post-war period, Japan has thoroughly separated 
religion (church) and the state policy (and has removed religion from process of education). As 
result, economic growth became priority, and Japanese people have forgotten even to hesitate while 
prioritizing only one’s own desire and benefits. In today’s Japan, people claim only one’s own rights 
and benefits, losing ability to care for others (which used be common sense in Japanese society in 
the past). In other words, Japan have lost spirit and sense of taking personal responsibility, recently 
tending to rely only on qualifications and standards system, which in fact guarantee only the 
minimum. Therefore, even the character of Japanese people, cultivated for centuries, is lost.   
In society like this people just move away from trying to know himself or herself (in case of 
Buddhist from trying to consider the light of Buddha’s teaching), and also governing itself based on 
one’s own faith, and even the sense of ethic, they are all lost now. The meaning of religion and faith 
is getting weaker and weaker, so even Japanese Buddhist monks and temples lost motivation to 
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4. Future tasks 
  If we want to accomplish the primary goal of this project, we should naturally continue in our present 
activities. To visit each other conducting some workshops or carrying out field-work brings of course 
expenses, so these activities may be probably reduced, but we can focus on analysis of research 
materials and field-work data, we have already obtained. I think that a long long time and a lot of 
energy will be necessary to achieve this object. 
  In not so far future, 50th Annual conference of Japan Association for Buddhist Social Welfare Studies 
will be held in October 9th, 2015 at Shukutoku University, where we are going to present results of this 
research project. Furthermore, we are preparing publication of “Asia Buddhist Social Welfare” series 
as a part of celebrations of 50th anniversary of establishment of Shukutoku University, and its 1st 
Volume will be about Vietnam, based on this research, of course. 
  I have a dream. I would like to implement exchange of scholars and students in the future. Especially, 
exchange between young researches, and graduate students and college students. I am going to 
promote this exchange and I hope my dream will come true. 
  By the way, I think, that this project is not only one of number of international joint researches, but an 
attempt, which may probably influence future studies on Buddhism and social work, and may 
probably significantly affect Asian Buddhist countries, too. The reason, why I think so, is hidden in the 
starting point of this research, being proposed by colleagues from Vietnam National University in 
Hanoi. And Vietnam, as you know, is a socialistic state. And, this is also well known fact; socialism is 
not very familiar with religion. But despite of this fact, our research transcends this cliché about 
religion and socialism; even in the socialistic regime we are trying to promote Buddhism, trying how 
to deal with religion and socialistic doctrine. 
  And it’s not only about Vietnam. We can find expectations about, how can Buddhism help with 
problems in the society, also in Nepal or Sri Lanka. Social welfare provided by Buddhist monasteries 
and monks is becoming a part of national planned projects. In Sri Lanka, they are going to establish 
national social work college for Buddhist monks. Our research might be affected of personal interest 
of researchers in Vietnam, but at the same time, we can see a rise of a new trend in relation between 
Buddhism and social work in Sri Lanka.         
 I hope this new trend will reach Japan as waves of the ocean do, and I hope this research project is the 
foamy white crest of this new wave. 
    
  Conclusion 
  The goal of this research was primarily to “provide some suggestions” concerning “the role of 
Buddhism in social work”. We can ironically say that this goal itself is a product of process of 
modernization and economic growth as a priority of a state, while there is not enough manpower and 
sufficient infrastructure in welfare. Therefore, these expectations towards Buddhist monasteries and 
monks and their social welfare practice may be only temporal phenomenon searching for provisional 
complementation of the state’s system. 
   
  When we talk only about the role or about the function of Buddhism in the field of social work, even 




But as I mentioned before, after reaching a particular point of industrialization, modernization and 
developing of infrastructure, higher education etc., the system, policy and qualification itself become 
priority and, as the result, I think that one day Buddhist monasteries and monks will be dropped from 
the social work system as a redundant part. When we reduce our focus only on the role and the 
function according to our primary goal, we have to imagine that such a day may probably come.  
But, from a point of view of a Buddhist (not a scholar) it isn’t necessary to emphasize results of such a 
research. If such a day comes, Buddhist monks should come back to monasteries and monasteries 
should be places of Buddhist practice again. That’s all. But, if there will be someone, who is suffering 
and need help, there should be a monastery to accept him or her, and there should be a monk to stand 




P.S. About details of this research please check Bukken Booklet: Up To Date, Vol.37 published by 
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P.S. About details of this research please check Bukken Booklet: Up To Date, Vol.37 published by 
Hasegawa Buddhist Culture Research Center in December 20th, 2014.  
 
1. Implications of the Field Studies: 




College of Cross-Cultural Communication and Business 
 
1. Introduction 
The 3-year joint research since 2012 was filled with stimulating meetings which encouraged 
Japanese researchers, who had tended to focus only on domestic issues, to explore new horizons.  
Previous reports proposed to categorize welfare practice by Vietnamese temples into four types. 
As the main interviewer at all the field studies in Vietnam during these 3 years, in this report, the 
author would like to focus on the following two types (models), which had more information 
available, and discuss their implications, including the current state, challenges and 
recommendations.  
 
* The 3-year field studies were joint efforts: Japanese research team members (the author, 
Narumichi SATO and Yui KIKUCHI played a main role) shared insights and conducted the studies 
while obtaining assistance from Ms. Nguyen Thi Du who served as an interpreter. Therefore, it 
should be noted that some parts of this report may overlap the report by SATO and KIKUCHI.  
 
2. Implications of Model A: “Direct Support and Facility Operation”  
This model is considered the most basic type of current welfare practice by temples in Vietnam. 
This model is also easy to explain to research and temple communities in Japan as an example of 
“Buddhist social work.”   
However, their operational styles are not uniform: each temple has established its own operation 
through trial and error while sometimes trying out unique ideas. (It seems natural considering the 
fact that each temple is in the unique situation such as financial availability, condition of the site and 
the image of its operation the founder has.) 
While innovative operation by each temple has many things to learn, the research team has 
noticed, through the analysis of this model, that these temples do not seem to share their experiences 
with others who provide similar services.  
During the interviews, the research team heard monks say, “Oh, I know that temple’s activities.” 
Yet, these temples seem to have few opportunities to learn from each other, such as workshops to 
share their experiences and visits to each other’s temple by monks and staff members who have 
direct contact with clients.  
― 15 ―
This situation seems to go beyond the “temple-to-temple” relations: “Temples” and “public 
facilities” also seem to face the similar challenge in their relationships. As far as these field studies 
go, no temple which was engaged in welfare practice seemed to have any interaction with public 
welfare facilities.   
While “temples” provide services as charity based on their beliefs, “public institutions” are based 
on systems and policies. Hence, they may have good reasons to have different goals and motivations 
for their practice. However, from clients’ perspective, it does not matter whether service providers 
are temples or public institutions: What they want is “daily living that is as safe and peaceful as 
possible.” Clients may be treated quite differently depending on whether a provider of assistance 
happens to be a “temple” or a “public institution.” This situation should not be accepted as a matter 
of luck.   
The author would like to propose that local government agencies, Buddhist societies or 
educational institutes play an intermediary role to provide opportunities for mutual learning among 
“temples” or “temples” and “public facilities” which are engaged in similar activities. Such learning 
should also be helpful for further improvement of client-centered services.   
In the past, the Charity Organization Society (COS) in the UK, which developed pioneering 
social casework, successfully broke down the common belief “the principle of less eligibility” in the 
British society back then through its activity called “friendly visitors: friends, not relief,” through 
which providers of assistance were directly involved with its recipients who were in poverty. 
However, it is pointed out that these “friendly visitor programs” also had a limitation then: providers 
of assistance who were directly involved with its recipients (i.e. people in poverty) separated 
“deserving cases” from “undeserving cases” based on their own ethical criteria.   
The current situation surrounding social work and Buddhism in Vietnam is certainly different 
from the British society back then. Yet, if there are any lessons of history, one of them would be 
“going beyond individual ethical criteria.”   
Needless to say, the temples and monks in these field studies actually provide direct assistance. 
In this sense, they have sufficient contact with clients. Moreover, they seem to have a common 
foundation “Buddhist values” as the subjective motivation for their practice. Yet, how about things 
beyond this foundation, such as concrete methods of assistance and individual treatment? While it 
may sound too extreme, providers of assistance could be trapped in their self-righteousness as “frogs 
in a well (knowing nothing about the great ocean),” missing opportunities to improve services to 
make them more client-centered.   
Ideally, learning common expertise and methods of assistance would address such concerns. 
Indeed, educational institutes and researchers in social work education, including Vietnam National 
University-Hanoi, have already started collaborating with Buddhist educational institutes and 
providing social work expertise to monks, albeit partially. Hence, contemporary Vietnamese society 
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social casework, successfully broke down the common belief “the principle of less eligibility” in the 
British society back then through its activity called “friendly visitors: friends, not relief,” through 
which providers of assistance were directly involved with its recipients who were in poverty. 
However, it is pointed out that these “friendly visitor programs” also had a limitation then: providers 
of assistance who were directly involved with its recipients (i.e. people in poverty) separated 
“deserving cases” from “undeserving cases” based on their own ethical criteria.   
The current situation surrounding social work and Buddhism in Vietnam is certainly different 
from the British society back then. Yet, if there are any lessons of history, one of them would be 
“going beyond individual ethical criteria.”   
Needless to say, the temples and monks in these field studies actually provide direct assistance. 
In this sense, they have sufficient contact with clients. Moreover, they seem to have a common 
foundation “Buddhist values” as the subjective motivation for their practice. Yet, how about things 
beyond this foundation, such as concrete methods of assistance and individual treatment? While it 
may sound too extreme, providers of assistance could be trapped in their self-righteousness as “frogs 
in a well (knowing nothing about the great ocean),” missing opportunities to improve services to 
make them more client-centered.   
Ideally, learning common expertise and methods of assistance would address such concerns. 
Indeed, educational institutes and researchers in social work education, including Vietnam National 
University-Hanoi, have already started collaborating with Buddhist educational institutes and 
providing social work expertise to monks, albeit partially. Hence, contemporary Vietnamese society 
has already started building the foundation for “places of learning” where monks can take 
professional education in social work. If people from temples and those who are directly engaged in 
the practice can share their experiences and learn from each other there, such places may serve as 
even more effective learning opportunities for them to find common practice methods and new ways 
to resolve issues. Moreover, if they can build up their efforts, they may also be able to organize 
“Buddhist social work” based on their practice examples, just as Mary Richmond, who had started 
her career as a staff member of COS in Baltimore, USA, organized “social casework” based on her 
own and their colleagues’ practice examples.  
 
3. Implications of Model C: “Temple Settlement (Settlement House)”  
This is also a model whose activities and methods of their development are worth introducing 
to Japanese Buddhist society for two reasons: This model is quite popular as welfare practice by 
temples like Model A, and it effectively utilizes “believers” as “human resources.”  
Japan is currently said to be a Buddhist country. The statistics show that there are about 84.7 
million believers, about 75,000 temples and about 300,000 monks. In reality, however, Japanese 
society hardly shows its religious characteristics partly because of the unique system that separates 
religion from politics. This situation is quite different from many other Buddhist countries in Asia. 
As a consequence, welfare practice by temples and monks is also hard to recognize in Japanese 
society. Moreover, the proportion of temples and monks who are actually engaged in such practice 
also remains small.  
Nevertheless, it does not necessarily mean that none of the monks in Japan is interested in 
welfare practice. 
A study was conducted with all temples that belonged to 6 of the 13 traditional Buddhist 
schools in Japan (i.e. Tendai, Yuzu Nembutsu, Jodo, Pure Land, Nichiren, and Rinzai/Obaku) 
regarding their Buddhist welfare practice, asking the same questions to all the subjects. In every 
school, as high as 60-70% of the respondents agreed to the statement, “I am personally interested in 
social welfare but have not started practicing it yet.” (e.g. Fujimori, Y. (2014). Shukutoku Library 3: 
Footsteps of Buddhist Welfare Practice. Hasegawa Research Institute for the Study of Buddhist 
Culture, Shukutoku University) 
Hence, in modern Japanese Buddhism, while many monks have potential to play a role in 
welfare practice, most of them have not reached a point where they actually put it into practice 
because they do not know “what they should do.” Showing specific examples and best practices is 
effective for such a group of people, and Model C seems to be particularly interesting for Japanese 
temples and monks.  
While Japanese temple system is different form Vietnamese system of “believers,” it has 
“human resources” called “Danshintos (supporters and congregations)” who support temples. The 
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strength of connection with such “human resources” is an important determinant of temples’ 
operation and their relationships with local communities.   
In addition, it will be more difficult for temples to develop new facility services based on 
Model A under the contemporary Japanese social welfare system because the system itself is already 
structured and such new services need to overcome various bureaucratic hurdles. On the other hand, 
many Japanese temples and monks may show interest in best practice that could become a model in 
which temples play a role as hubs to mobilize “human resources” and to provide services that 
address community-specific needs.  
Hence, how to present examples of Model C to Japanese Buddhist society is one of our future 
challenges.  
 
4. How Can Buddhist Welfare Practice Be Applied in Social Work Education?  
Next, the author would like to briefly discuss “how to apply Buddhist welfare practice in social 
work education.” This is the topic the author has been considering throughout the 3-year field studies, 
and it is also closely related to the theme of this joint research.  
As mentioned before, through these field studies, the author was deeply impressed with the 
activities in Vietnam based on dedication of temples, monks, believers and volunteers. These 
activities have sufficient potential as field placements which provide those studying social work with 
various learning opportunities. However, the research team has also found that few social work 
practitioners or students are involved in these temples. It is very “Mottainai (wasteful),” and some 
improvements should be made.  
Meanwhile, if this situation is improved, social work education programs can also secure 
multiple places that provide valuable learning opportunities across Vietnam, where individual 
students can experience the following through field practicum: 
(1) To understand what Buddha’s teachings their practice is based on; 
(2) To actually see, feel and understand how Buddhists practice Buddha’s teachings such as 
“compassion” and “altruism” to their clients on a daily basis; and 
(3) To think about why clients put faith in Buddhism. 
Yet, securing temples as “places of learning” is not sufficient; students’ experiences and learning 
will be limited at the individual level if no additional efforts are made.  
Hence, in addition to “places of learning,” intentional “generalization of individual experiences” 
(i.e. “abstraction of experiences” or “verbalization of experiences” to be more specific) is also 
needed.  
If one can verbalize what he/she experienced in the practice field, that experience will go beyond 
individual level and become something that can be understood by other people who did not have the 
firsthand experience. If common components can be extracted from the records of various verbalized 
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Yet, securing temples as “places of learning” is not sufficient; students’ experiences and learning 
will be limited at the individual level if no additional efforts are made.  
Hence, in addition to “places of learning,” intentional “generalization of individual experiences” 
(i.e. “abstraction of experiences” or “verbalization of experiences” to be more specific) is also 
needed.  
If one can verbalize what he/she experienced in the practice field, that experience will go beyond 
individual level and become something that can be understood by other people who did not have the 
firsthand experience. If common components can be extracted from the records of various verbalized 
experiences, they should become the core when universal theories are built.  
Moreover, if such components derive from “field practicum experiences at temples,” they are 
extracted from the scenes where human services are provided based on principles and teachings of 
Buddhism. Hence, such universal components should be filled with essence of Buddhism and social 
work.  
It should be noted that target students for the proposed “development of social work field 
practicum at Vietnamese temples” are sophomores and juniors in college, unlike existing programs 
(e.g. Vietnam National University-Hanoi) which target seniors and master’s level students who need 
to work on their thesis. In other words, this proposal is to develop an educational program as a “basic” 
class for social work students to learn professional practice skills, not as a professional research 
theme, so that bachelor’s students can have common places of learning at Vietnamese temples where 
welfare practice takes place.   
It may be quite challenging to develop an educational program which sends multiple students to 
the practice field within a limited time frame. Yet, Japanese field practicum for national certification 
in social work and psychiatric social work can be a useful reference. This issue is worth considering 
as the next research theme for Vietnam and Japan.  
 
5. Remaining Challenges 
In the last 3 years, the research team conducted field studies on temples as “places.” In this 
research process, the team has learned that many monks are also engaged in practice at an individual 
level. It is not the large-scale practice such as building and managing a facility. Rather, these are the 
cases where, for example, individual monks take care of orphans. Such activities should deserve 
equal recognition as welfare practice, and the author would also like to conduct a study on this issue 
if given the opportunity.   
The research team conducted interviews with many monks, and every interview included a 
question on motivation, “Why did you start this activity?” However, there was no specific response 
other than “It was a natural thing to do as a Buddhist.” While this lack of specific response may be 
due to the researchers’ inadequate interviewing skills, this challenge will need to be overcome if 
these activities are to be systematized as something like “Buddhist social work.”  
Buddhism seems to take charity activities for granted and therefore has not actively verbalized 
(abstracted) them. Moreover, while Japanese Buddhism has an expression called “Intoku (secret acts 
of charity),” such acts may not have been actively communicated. Although interpretation of such a 
concept may be valid within Buddhist society, lack of communication may hinder the efforts to 
understand it outside of the Buddhist society and in other countries. 
For those who are interested in both social work and Buddhism, it is essential to develop 
common scriptures, wisdom and methodologies that are used when Buddhists are engaged in welfare 
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practice. It is also important for them to find “common values,” with Buddhism as a keyword, across 
the border and the ocean. In the future, further joint research will be needed with other Buddhist 
countries besides Japan and Vietnam.  
 
6. Conclusion 
As most of those who are involved in this joint research may know, new international discussions 
are taking place regarding the definition of and current state of social work. More specifically, 
according to the global definition of social work which was approved at the general assembly of 
International Association of Schools of Social Work (IASSW) and International Federation of Social 
Workers (IFSW) in July 2014, “Social work is a practice-based profession and an academic 
discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and 
liberation of people.” However, looking at the reality of the international society, a very limited 
number of countries actually have social workers who function as “professionals” to deal with 
pressing social issues and people facing stress in their lives. Indeed, it may be no exaggeration to say 
that social work is not even established as a “professional” in many countries.  
This issue is also relevant in Japanese social welfare. So-called “social welfare” or “social work” 
has developed while interacting with each country’s culture, value systems, history, tradition, 
customs as well as religions that exist behind these factors. Over 14 years have passed since the 
beginning of the 21st century, and Japanese society is now facing overwhelming changes in social 
structure and new groups of vulnerable people due to disasters such as the Great East Japan 
Earthquake. Considering these challenges, we should reexamine the concept in a flexible manner, 
being freed from the old ways, going beyond mere system revisions and taking into account ideology 
and philosophy behind the system.    
In Vietnam, while social workers are needed in order to address many social problems, temples 
and monks are the ones who are actually engaged in welfare practice instead of social workers. The 
research team spent 3 years to conduct this joint research with a main goal to explore the potential of 
Buddhism as “value” and “social resource” in social work through examination of their welfare 
practice examples. Yet, Japanese research team honestly feels that the results have not been fully 
analyzed and understood. Despite such unfinished business, however, the research team was able to 
start finding the potential of Buddhism in social work, which has given a sense of “destiny” as 
researchers who connect Buddhism and social welfare. 
The author would like to thank faculty members at University of Social Sciences and 
Humanities ,VNU Hanoi(USSH) and everyone who has kindly assisted this joint research. The 
theme of this joint research will provide new perspectives on social work in Japan and other Asian 
countries and will lead to development of educational programs. Hence, the author would like to 
continue research on relevant themes.  
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I. About the Research 
 
◈ This is an international joint research project by Vietnam National University-Hanoi, 
University of Social Sciences and Humanities (USSH); Japan College of Social 
Work/APASWE and Shukutoku University on the theme “The roles of Buddhism in 
social work.”  
The following is a list of the studies in Vietnam conducted by the research team.  
 
FY 2012: 
The first field study in Hanoi  
The second field study in Hanoi 
FY 2013: 
The first field study in Ho Chi Minh  
The second field study in Ho Chi Minh 
FY 2014: 
The first field study in Hue 
 
About the studies (summary) 
◈ A list of the studies in Vietnam and dates of the joint workshop in FY 2012  




◈ Classification table of temples by target group 
((1) Children, (2) Older People, (3) AIDS/HIV, (4) People with Psychiatric Disabilities, 
(5) People with Disabilities) 
 
1. List of the studies in Vietnam 
• The research team conducted studies not only at Buddhist temples but also 
public and private facilities.  
• The number of temples/facilities studied: 23 temples, 7 public facilities and 1 
private facility.  
• The authors assigned an alphabet to each temple to make classification easier.  
• The classification table includes Buddhist temples only in order to develop 
typology of social work practice by Buddhist temples in Vietnam.  
• In parentheses, the authors specified which of the 5 target groups, presented by 
USSH, each temple works with.  
     ((1) Children, (2) Older People, (3) AIDS/HIV, (4) People with Psychiatric 
Disabilities, (5) People with Disabilities)  
• The authors also created a table to classify the temples by target group.  
 
The first field study in Hanoi 
• Dates: July 20 (Fri.) to 26 (Th.), 2012 
• A. Bo De Pagoda: (1), (2), (3), (4), (5) 
• B. Phat Tich Pagoda: (1) 
• C. Phap Van Pagoda: (3) 
• D. Hoe Nhai Pagoda: other (volunteers) 
 
Joint Workshop 
• Dates: August 18 (Sat.) to 22 (Wed.), 2012 
 
The second field study in Hanoi 




◈ Classification table of temples by target group 
((1) Children, (2) Older People, (3) AIDS/HIV, (4) People with Psychiatric Disabilities, 
(5) People with Disabilities) 
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• The number of temples/facilities studied: 23 temples, 7 public facilities and 1 
private facility.  
• The authors assigned an alphabet to each temple to make classification easier.  
• The classification table includes Buddhist temples only in order to develop 
typology of social work practice by Buddhist temples in Vietnam.  
• In parentheses, the authors specified which of the 5 target groups, presented by 
USSH, each temple works with.  
     ((1) Children, (2) Older People, (3) AIDS/HIV, (4) People with Psychiatric 
Disabilities, (5) People with Disabilities)  
• The authors also created a table to classify the temples by target group.  
 
The first field study in Hanoi 
• Dates: July 20 (Fri.) to 26 (Th.), 2012 
• A. Bo De Pagoda: (1), (2), (3), (4), (5) 
• B. Phat Tich Pagoda: (1) 
• C. Phap Van Pagoda: (3) 
• D. Hoe Nhai Pagoda: other (volunteers) 
 
Joint Workshop 
• Dates: August 18 (Sat.) to 22 (Wed.), 2012 
 
The second field study in Hanoi 
• Dates: November 21 (Wed.) to 27 (Tue.), 2012 
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• E. Chùa Bát Mẫu (and Chùa Niên): other (volunteers) 
• F. Chùa Linh Sơn: other (clinic) 
• Health resort for military veterans (public)  
• Làng Hòa Bình (public) 
• BIRLA (public) 
 
The first field study in Ho Chi Minh 
• Dates: June 10 (Mon.) to 16 (Sun.), 2013 
• G. Pháp Võ Cổ tự: (1) 
• H. Chùa Kì Quang II: (1), (2), (4), (5), other (clinic) 
• I. Chùa Linh Quang: (5)  
• J. Chùa Lâm Quang: (2)  
• K. Làng Tre: (1), (2)  
• L. Viên Giác Thiền Tự: (1), (2)  
• M. Chùa Minh Tuyền: (1)  
• Chùa Hoa Nghiêm: An interview with Trụ Trì Thích Trí Quang, the former 
president of Hội Từ Thiện Phật Giáo Việt Nam 
• Trung Tâm Nuôi Dưỡng Bảo Trợ Gò Vấp (public) 
 
The second field study in Ho Chi Minh 
• Dates: March 18 (Tue.) to 24 (Mon.), 2014 
• N.  Chùa Tịnh Nghiêm: (1)  
• O.  Mái ấm tình thương Thiện Duyên: (5) 
• P.  Chùa Lá: (1) 
• Q.  Chùa Diệu Pháp: (1), (5)  
 
The first field study in Hue 
• Dates: August 2 (Sat.) to 9 (Sat.), 2014 
• R.  Chùa Đức Sơn: (1) 




• T.  Chùa Long Thọ: (5) 
• U.  Chùa Diệu Viên: (1), (2)  
• Tịnh Trúc Gia (private) 
• Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế (public) 
• Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (public) 
• Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoà (public) 
 
2. An attempt of typology of social work practice by Buddhist temples in Vietnam 
The following table is based on the typology developed by Associate Professor 
Fujimori at Shukutoku University, with additional information on all the temples in 
this research.   
Direct Support and Facility Operation 
Type → The temple and monks/nuns are 
directly involved in provision of support, 
including a facility (place), for those in 
need of help. 
Temple Settlement (Settlement House) 
Type → The temple functions as a hub. 
Not only monks/nuns but also believers 
and others develop various services to 
address the welfare needs of people who 
live in the community. 
Model A: Clients are there first. The 
temple develops its activities to respond to 
the needs of people who request support 
while adjusting its functions accordingly. 
 
 
A. Bo De Pagoda; H. Chùa Kì Quang II; J. 
Chùa Lâm Quang; K. Làng Tre; M. Chùa 
Minh Tuyền; P. Chùa Lá; Q. Chùa Diệu 
Pháp; R. Chùa Đức Sơn; S. Chùa Tịnh 
Đức; T. Chùa Long Thọ; U. Chùa Diệu 
Viên 
Model C: In addition to the characteristics 
mentioned above, this model also seems to 
be developing activities which have 
characteristics of what is called 
“community care” in Japan. 
 
C. Phap Van Pagoda; F. Chùa Linh Sơn; I. 
Chùa Linh Quang; L. Viên Giác Thiền Tự 
Model B: The temple develops its activities 
based on detailed plans. It provides solid 
services to clients, who meet the criteria 
set by the temple, with sufficient material, 
technical and human resources. 
 
B. Phat Tich Pagoda; G. Pháp Võ Cổ tự; N. 
Model D: Based on the temple’s tradition 
and trust built in the community, 
volunteer groups play the main role in 
developing the actual activities. 
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and others develop various services to 
address the welfare needs of people who 
live in the community. 
Model A: Clients are there first. The 
temple develops its activities to respond to 
the needs of people who request support 
while adjusting its functions accordingly. 
 
 
A. Bo De Pagoda; H. Chùa Kì Quang II; J. 
Chùa Lâm Quang; K. Làng Tre; M. Chùa 
Minh Tuyền; P. Chùa Lá; Q. Chùa Diệu 
Pháp; R. Chùa Đức Sơn; S. Chùa Tịnh 
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characteristics of what is called 
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C. Phap Van Pagoda; F. Chùa Linh Sơn; I. 
Chùa Linh Quang; L. Viên Giác Thiền Tự 
Model B: The temple develops its activities 
based on detailed plans. It provides solid 
services to clients, who meet the criteria 
set by the temple, with sufficient material, 
technical and human resources. 
 
B. Phat Tich Pagoda; G. Pháp Võ Cổ tự; N. 
Model D: Based on the temple’s tradition 
and trust built in the community, 
volunteer groups play the main role in 
developing the actual activities. 
 
 
D. Hoe Nhai Pagoda; E. Chùa Bát Mẫu 
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Chùa Tịnh Nghiêm (and Chùa Niên); O. Mái ấm tình thương 
Thiện Duyên 
 
3. Classification table by target group 
The following table classifies all the temples in this research based on the 5 target 
groups presented by USSH.  
(1) Children A. Bo De Pagoda; B. Phat Tich Pagoda; G. Pháp Võ Cổ tự; H. 
Chùa Kì Quang II; K. Làng Tre; L. Viên Giác Thiền Tự; M. Chùa 
Minh Tuyền; N. Chùa Tịnh Nghiêm; P. Chùa Lá; Q. Chùa Diệu 
Pháp; R. Chùa Đức Sơn; U. Chùa Diệu Viên 
(2) Older People A. Bo De Pagoda; H. Chùa Kì Quang II; J. Chùa Lâm 
Quang; K. Làng Tre; L. Viên Giác Thiền Tự; S. Chùa Tịnh 
Đức; U. Chùa Diệu Viên 
(3) AIDS/HIV A. Bo De Pagoda; C. Phap Van Pagoda 
(4) People with 
Psychiatric Disabilities 
A. Bo De Pagoda; H. Chùa Kì Quang II 
(5) People with 
Disabilities 
A. Bo De Pagoda; H. Chùa Kì Quang II; I. Chùa Linh 
Quang; O. Mái ấm tình thương Thiện Duyên; Q. Chùa Diệu 
Pháp; T. Chùa Long Thọ 
Other D. Hoe Nhai Pagoda; E. Chùa Bát Mẫu (and Chùa Niên); F. 
Chùa Linh Sơn; H. Chùa Kì Quang II 
 
II. Findings from Discussions on Model-A Temples  
 
1. What is Model A?  
The Model A in this title is a result of the analyses on 21 temples in this research. 
As summarized in the table above, the research team classified these temples into 4 
models (A to D). Models A and B are subcategories of “Direct Support and Facility 
Operation Type,” while Models C and D are subcategories of “Temple Settlement 
(Settlement House) Type.” The Direct Support and Facility Operation Type means that 
the temple and monks/nuns are directly involved in provision of support, including a 
facility (place), for those in need of help. 
On the other hand, Temple Settlement (Settlement House) Type means that the 




develop various services to address the welfare needs of people who live in the 
community. Hence, Model A belongs to Direct Support and Facility Operation Type as 
its subcategory along with Model B.  
In Model A, clients are there first. The temple develops its activities to respond to 
the needs of people who request support while adjusting its functions accordingly. In 
Model B, on the other hand, the temple develops its activities based on detailed plans. 
It provides solid services to clients, who meet the criteria set by the temple, with 
sufficient material, technical and human resources. 
Model A is different from Model B mainly for two reasons: Model-A temples did not 
set a target group or necessarily plan to practice welfare from the beginning. Such 
stories of their “origins” make Model A unique in the history of Vietnamese Buddhists’ 
welfare practice. Most facilities, regardless of model, started after the end of the 
Vietnam War (1975), and many founding monks/nuns are still active.  
The authors focus on Model A because the field studies in this research show that it 
is the most typical operating model of temple-run facilities in Vietnam and that 
understanding this model is essential to learn the entire picture of facilities run by 
Vietnamese temples. This section summarizes characteristics of facilities run by 
Vietnamese temples, proposes where Model A stands in this field and provides an 
overview of typical Model-A temples in each of the 3 regions in this research: Hanoi 
(northern part), Ho Chi Minh (southern part) and Hue (middle part). Then, the authors 
discuss the findings of Model A and summarize implications of this model, including 
what it means to welfare practice across the country, what challenges it poses, and how 
significant it will be in the future.  
 
2. Where does Model A stand in Vietnamese Buddhist welfare practice?   
The research team classified Vietnamese temples into 4 groups (Models A to D), to 
understand their characteristics, and found that Model A is the most typical welfare 
practice by Vietnamese temples. Among the temples in this research, 11 out of 21  
(about 52%) belong to Model A, while only 2 (about 14%) belong to Model B, 4 (about 
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The research team classified Vietnamese temples into 4 groups (Models A to D), to 
understand their characteristics, and found that Model A is the most typical welfare 
practice by Vietnamese temples. Among the temples in this research, 11 out of 21  
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7 
 
Model A is. In other words, Model A is the major model of Vietnamese temples, and it is 
essential to examine this model in order to understand characteristics of Vietnamese 
Buddhist welfare practice.   
Model-A temples have the following 5 characteristics.  
(1) They do not limit their target groups (e.g. people in financial difficulties, children, 
older people) but open their doors to everyone who requests support, to the 
extent possible.  
(2) Their services are usually free of charge. 
(3) When media cover the temple’s welfare practice, people come from far to request 
its support. 
(4) Many people, mainly neighbors of the temples, participate in welfare practice. 
(5) The proportion of female is relatively high among the leaders of the temples. It is 
common for nuns to operate the facilities.  
 
Among these presented above, (1) and (2) can be considered as the main 
characteristics. In Japan, most facilities set a target group (e.g. children, people with 
disabilities, older people) from the beginning according to a system and facility type. 
However, many Model-A temples did not even think about starting such activities in 
the beginning. In many cases, head monks/nuns (or former head monks/nuns or 
masters) or facility directors had some experiences that had led them to start Buddhist 
welfare practice. Hence, they do not necessarily start their activities with a 
predetermined target groups, such as children and older people.  
While these temples work with various groups, they usually do not reject people 
based on financial reasons. Yet, due to the limited size of facilities, they may need to 
turn people down when the facilities are full despite their efforts to accept as many 
people as possible. Meanwhile, such situations may also lead temples to secure land 
and build more facilities to expand their activities. Despite these conditions, many 
temples provide services free of charge. Regarding financial resources, while each 
facility takes innovative measures, they also rely on donations and offerings by 




within and outside the country.  
As mentioned in the characteristic (3), some temples have people, not neighbors but 
those coming from far, to receive support once the facilities and/or head monks/nuns 
are covered by media. The media exposure can take various forms: Some facilities may 
be recognized by local and provincial governments for their longtime efforts in welfare 
practice while others may approach media as part of their strategies. Consequently, 
some people come from far and leave their children in front of the temple in the 
morning.  
While very few temples are actually covered by media, many people in neighboring 
communities hear about their welfare practice by word of mouth. Therefore, these 
people often turn to a temple when they are in trouble. Local people also play a role as 
a guide to the temple when people who have heard about its activities from other 
people come from far. This is part of the characteristic (4): Local residents are actively 
involved in temples’ activities as part of their daily living, such as voluntarily assisting 
the facility operation during their free time and bringing foods and other necessities. 
While this may seem similar to Model D, there are several differences between these 
two models. For example, in Hoe Nhai Pagoda Model (i.e. Model D), while believers of 
the temple may be active, residents in the neighborhood do not play a main role. 
Moreover, Model-D welfare practice rarely takes place within the temple facility: 
People are usually engaged in welfare practice around the temple, or they travel far to 
provide services on regular basis.  
Regarding the last characteristic (5), the proportion of female is relatively high 
among the leaders of the temples and facility directors compared with Japan. It is also 
common that all of their disciples are females. Hence, some facilities only take females 
as convents (though some facilities also take males in a flexible manner). Normally, 
nuns are in charge of the facility operation, engaged in various services and 
administrative jobs.  
 
3. Field study report on Model-A temples  
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3. Field study report on Model-A temples  
The research team has found that half of the Vietnamese facilities in this research 
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belong to Model A. Hence, it is safe to conclude that this is the main model for 
Vietnamese temple facilities. This section summarizes 3 Model-A temples in northern, 
middle and southern parts of Vietnam which were studied during this 3-year research.   
 
(1) Bo De Pagoda (Hanoi [northern part] / FY 2012)  
(2) Chùa Huyền Trang【Chùa Lá】 (Ho Chi Minh [southern part] / FY 2013) 
(3) Chùa Diệu Viên (Hue [middle part] / FY 2014） 
 
During the field studies, the research team attempted to understand welfare 
activities in Vietnam mainly by visiting facilities run by temples, public organizations 
and private groups and by interviewing head monks/nuns and directors at the facilities. 
Interview questions include the following:  
• About the facility (e.g. when and how it was founded, how things were when it 
was founded, how the situations changed over time, the current conditions, 
etc.), 
• About the temple (e.g. when it was founded, interaction with the community, 
stories on past head monks/nuns, collaboration with other organizations and/or 
Buddhists, etc.), and 
• Extraction of Buddhist elements (e.g. daily schedules, annual events, staff, 
administrative costs, determination and teachings regarding welfare practice, 
etc.). 
This section provides a brief overview of each facility, including: form of the facility, 
interviewee, “origin” of the temple facility (Buddhist welfare practice), target groups, 
costs, the number of clients, staff, believers and public support. It should be noted that 
the following report is based on the information the research team obtained during the 
field studies.  
 
Bo De Pagoda (Hanoi) 
・ Multifunctional facility, including facilities equivalent to “children’s home,” 




・ Interviewee: Head nun Thich Dam Lan (age 56) 
・ Origin: The master of the current head nun started charity activities. She was a 
quite famous head nun and had many visitors at the temple. The facility 
started while she consulted with the government and Buddhist association. 
They started with about 50 people. Their activities changed little between 1989 
and 1996. Yet, since they received an award from Long Binh Ward in 1996, 
newspapers and TVs started covering their stories. Their activities became 
famous, and many people started visiting the temple. Meanwhile, the number 
of people who leave children at the temple has grown dramatically.   
・ Target groups: People with illness, people with AIDS, children with severe 
physical/mental disabilities, orphans, children with congenital disorders, street 
children, people from poor families, pregnant young people, parents abandoned 
by children, pregnant women who are victims of DV, etc. 
・ Costs: Free (financed by believers’ donations) 
・ The number of clients: About 250 (aged 0-20: about 140; aged 70-80: 39; aged 
800-100: 20; aged 100+: 2-3) 
・ The number of staff: 47 (they are also clients) 
[Warehouse management, financial management, facility environment 
management, management of medicine, public relations, etc.: The monthly 
wage is 2 million dong (about 8,000 yen)] 
[Child care, mothering: The monthly wage is 0.6 million dong (about 2,500 
yen)] 
[Security guards (from an external organization): The monthly wage is 8 
million dong (about 35,000 yen)] 
 Others: 20,000 yen/month (usually) for 5 building workers. 
・ The number of believers: 4,000 to 5,000 
・ Public support: None 
   
Chùa Huyền Trang【Chùa Lá】  (Ho Chi Minh) 
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Chùa Huyền Trang【Chùa Lá】  (Ho Chi Minh) 
・ Multifunctional facility, including facilities equivalent to “children’s home,” 
11 
 
“nursing home for the elderly,” etc. in Japan.  
・ Interviewee: Thick Truyen Tu(age 60)  
・ Origin: She was an orphan and therefore understands how other orphans feel. 
She came to this temple in 1996 and founded this facility. She started living 
with several children probably because she was destined to work with orphans. 
・ Target groups: orphans, older people 
・ Costs: Free (financed by believers’ donations) 
・ The number of clients: About 60 (40 orphans and 20 older people) 
・ The number of staff: 10 (while they work as volunteers, they receive about 
5,000 yen). Others include 20,000 yen/month (usually) for 5 building workers. 
・ Administrative costs (per month): About 150,000 yen (excluding wages for staff) 
・ Public support: None 
・ The current head nun is a staff member of Red Cross and a vice president of a 
Buddhist association. The welfare practice of this temple is widely covered by 
media.  
 
Chùa Diệu Viên (Hue) 
・ This facility is equivalent of “kindergarten” and “nursing home for the elderly” 
in Japan. 
・ Interviewee: None [Thich Nu Dieu Trung served as a guide during the site visit] 
・ Origin: The activities started 40 years ago. The facility for children was 
founded in 1992, and the one for older people was found in 2000. 
・ Target group: children aged 3-5 (kindergarten) 
・ Costs: 10,000 dong (about 50 yen)/day at a nursery 
・ Hours: 7:00 a.m. to 5:00 p.m. 
・ The number of clients: 125 (kindergarten), 23 (facility for older people: their 
ages range from 50s to 96) 
・ The number of staff: 8 [nursery staff: 15,000 yen], 3 [library (computer)], 40 
nuns take turn to run the facility for older people.  




・ Public support: Unknown 
 
 
4. Current State and Challenges of Vietnamese Buddhist Welfare Practice: 
Implications of Model-A Temples  
This section discusses the current state and future challenges of Vietnamese 
Buddhist welfare practice based on the temples studied in the above-mentioned 3 cities, 
Model-A temples in particular. It also provides recommendations for the future of such 
practice.  
The overview of each Model-A temple, which was studied in the 3 cities, shows some 
commonalities and challenges. First, these temples do not limit their target groups, as 
described as one of the characteristics of Model A. It is common for these facilities to 
have children and older people living together. At Bo De Pagoda, people in various ages, 
ranging from 0 to 100, live together within the same facility, and it is not unusual to 
communicate with people of various ages on a daily basis. While some temples have 
people of various ages live together in the same facility (e.g. Bo De Pagoda and Chùa 
Huyền Trang), others have separate facilities for different groups within the temple 
sites (e.g. Chùa Diệu Viên). The former type is more common among Model-A temples.  
Second, these temples did not intend to start facilities and/or activities in the 
beginning. This is one of the main characteristics of Model A and Vietnamese Buddhist 
welfare practice. These temples started their activities because of various driving 
forces (e.g. an encounter with a child). Hence, there are as many birth stories as the 
number of founders who started welfare practice. Consequently, these temples would 
start providing services to various people, primarily based on fate. Even when facilities 
initially started as the ones for children, they would take people with disabilities 
and/or older people to the extent possible if the fate led them. If they did not have 
enough space, they would secure more land for bigger buildings. If they could not 
secure more land or buildings, they would take innovative measures to respond to 
needs within the given space. In Vietnam, Buddhist welfare practice for “all living 
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enough space, they would secure more land for bigger buildings. If they could not 
secure more land or buildings, they would take innovative measures to respond to 
needs within the given space. In Vietnam, Buddhist welfare practice for “all living 
creatures (“一切衆生” in Chinese characters)” is literally developing.  
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During the interviews, many head monks/nuns identified “compassion” as the 
important teaching of Buddha for their practice. This response seems to have a 
commonality with the birth stories of their welfare practice. In Vietnam, Buddhism 
serves as a common social background. For example, not only Buddhists but also many 
people in the country believe in reincarnation. When asked why they started the 
activity, many head monks/nuns simply said, “It is a natural thing to do.”  This is 
made possible thanks to the fact that Vietnam is a Buddhist country with deep trust in 
Buddhism, monks/nuns and temples. This is why children actually dream about 
entering the priesthood and becoming monks/nuns. Several times during the field 
studies, the research team saw believers bringing a lot of rice, vegetables and daily 
necessities to the temples. Such social background makes it possible for Vietnamese 
Buddhism to practice welfare.  
Meanwhile, these studies have also found challenges. For example, many temples 
seem to be struggling financially. Most of the temples secure their financial resources 
through sales of products (e.g. handmade incense and candles, vegetables, snacks and 
handicrafts) and donations (e.g. cash, in-kind) by believers. Other resources include 
mutual support with neighboring temples on a daily basis and large donations by 
wealthy people. Therefore, they are not necessarily stable in terms of financial status. 
Nevertheless, many head monks/nuns always have positive attitudes, saying, “This 
is our fate, and we should be fine because Buddha is with us.” Such a comment is 
backed by their longtime experience in facility operation and their strong bonds with 
many people. The fact that these temples have sustained their facilities provides solid 
proofs that they have some methodologies and funding sources for sustainable 
operation. Otherwise, they should not have been able to keep operating their facilities 
for decades. This is also a proof, showing that Vietnamese Buddhism is embedded in 
people’s daily living and that people put a strong faith in temples.  
Lastly, the authors present recommendations for the future of Model A. It is indeed 
the basic model for Vietnamese Buddhist welfare practice. However, the nature of this 
model may need to be reexamined as Vietnamese society is expected to go through 




A has been made possible thanks to Buddhists, who comprise 80% of Vietnamese 
population, and the social environment which is based on Buddhism. Also in Japan, 
Buddhism and so-called social welfare in the current term had close relationships for 
some time after the end of World War II. Buddhism and social welfare had had close 
relationships for nearly 1,500 years since Buddhism was introduced in Japan; Like in 
Vietnam, temples had developed various activities.  
However, as can be seen in social work research in contemporary Japan, 
relationships with Buddhism are now extremely weak, as if people have even forgotten 
the fact about the close relationships. If Vietnam follows the same path as Japan, the 
number of temples, not only Model A but the entire temple facilities, may decrease 
dramatically. Some people may say such a situation is a symbol of modernization and a 
natural process. Yet, should we accept such modernization that makes us forget about 
our history? Model A, which started spontaneously, seems to contain something unique 
and precious in the country.   
As mentioned before, many head monks/nuns at Model-A temples had some 
experiences that had led them to start their activities. As described by many head 
monks/nuns, this may have been the fate or work of Buddha. Yet, one can also say that 
their form of support reflects the needs of their neighboring communities. While these 
head monks/nuns speak about the fate and compassion, they would not have started 
their activities without people who needed support. Moreover, by not limiting target 
groups, Model-A temples can respond to changing needs in a flexible manner. Hence, 
as seen at Chùa Huyền Trang in Ho Chi Minh, while facilities started only with 
children, they later expanded their services to older people. Temples may start with 
the needs in their neighborhood, but they can develop Buddhist welfare activities 
according to the change of the time.  
Considering these points, the authors present the following hints for the future of 
Vietnamese Buddhist welfare practice based on examination of Model-A temples. 
 
(1) Studying Model A will lead to understanding of local needs across the country. By 
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Considering these points, the authors present the following hints for the future of 
Vietnamese Buddhist welfare practice based on examination of Model-A temples. 
 
(1) Studying Model A will lead to understanding of local needs across the country. By 
looking at welfare practice by each temple, one can understand not only the current 
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needs of a community that neighbors the temple but also the “origin” of the 
activities and changing needs over time. Such information will provide valuable 
hints to understand local characteristics, current needs and future support.  
(2) Many Model-A temples have established their unique methodologies and daily 
activities through their longtime operation without limiting target groups. Such 
practice may present Vietnamese ways of welfare and the unique know-how in 
each community. Such methodologies and know-how can be useful when developing 
welfare practice both nationally and locally.   
(3) These temples do not rely on public support: Many people support them by offering 
cash and in-kind donations. Hence, Model A must provide answers to the questions 
by Professor Loan when he proposed this joint research, including “Why do people 
in Vietnam turn to and support temples?” “Why are Buddhists actively engaged in 
welfare activities?” and “Why can Buddhists sustain their activities for a long 
time?”  
(4) In contemporary Japan, the field of social welfare is paying less and less attention 
to Buddhism. Most of Buddhist kindergartens and nurseries have also turned into 
social welfare corporations. Such negative examples in Japanese history must be 
taken into consideration. In order to link Vietnamese Buddhist welfare practice to 
national policies as well as to develop welfare practice that meets national 
minimum standards and suits Vietnamese society while taking lessons from 
Japanese experiences, no other models can present valuable examples than Model 
A, which is the most typical model in Vietnam, developed across the country and 
embedded in communities.    
 
Model-A temples are good examples to show how Buddha’s teachings are embodied 
in a contemporary society. As the stories show, their “origins” vary. Although the ways 
they started the activities may vary, many head monks/nuns identified “compassion” 
as the important teaching of Buddha for their practice. Such a response shows the 
common “origin” of their activities. What is important is to understand not only words 




is also important to sincerely listen to founders’ thoughts and feelings.   
The future development of social work in Vietnam depends on how close 
collaboration can be built based on Model A. Considering the current conditions in 
Japanese social welfare, Vietnam should not let the interest in Buddhism disappear. To 
this end, we also need serious discussions on how to develop welfare practice at 
Model-A temples for the future. If such Buddhist welfare practice is successfully 
developed, that will become the model Japan must be eager to learn and reimport from 
Vietnam.  
 Chapter Ⅱ 
 
 
















CHARITY AND SOCIAL WORK ACTIVITIES OF BUDDHISM 
ORGANIZATIONS IN VIETNAM  
Assoc.Prof.  Nguyen Thi Kim Hoa1 
MSc. Dinh Phuong Linh2 
Dao Thuy Hang3 
1. Introduction 
With a tradition of compassion for suffering, selflessnes and philanthropy, 
charitable activities of Buddhism is a practical form, associated with missions and 
principles of Buddhism. Charitable activities is not only an expression of the spirit of 
compassion, relief of suffering and distress of Buddhists but also an important 
manifestation of social support functions of Buddhism. Here, the function of religion is 
not limited to helping people with mental therapies such as worshipping, praying, trust, ..., 
but is also expressed through practical actions, prominent is the material support of 
religious activities in practice. Thus, charitable activities of Buddhism gives people 
material support in their times of need. They are also spiritual solaces great for those who 
have access to, benefit from them. In addition, it is also considered as one important kind 
of social capital, community captital. Social capital is a new concept refers to a type of 
non-material assets of each individual, each family, community or nation that is created 
through the interaction process between social actors (individuals , family, group, 
community, state). Here, social capital is expressed the most clearly with the social 
welfare activities within each community itself, through helping the poor, contributing to 
maintaining social networks, cohesion and contribute large part in improving people’s 
quality of life. Buddhism, a major social institutions and prestige in Vietnam, which so 
far has been an important source of social capital, along with the state and other 
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organizations in the social and charitable activities to support people, contributing  
greatly to the building of social security system of our country. 
In recent years, the Executive Board of Buddhist Asssociation of Vietnamese 
cities, provinces has focused on building grassroots charitable organizations and 
charitable societies with relatively large scale and good frequency. These activities are 
not only growing in number but their quality of facilities and human resources are also 
improved. 
From the State’s side, since the Religious Ordinance (2004), charitable activities 
of Buddhist organizations have been encouraged and facilitated more. Ordinance has 
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Besides, Social Chartiable Committee of the Central VBC has trained 250 monks 
with Primary medical physician qualification and 98 Tue Tinh House clinician to enhance 
the operational efficiency of healthcare activities and share the social burden with other 
health care facilities of the state and of private sector. 
 
 
“In the last 6 months, the temple did medical examination for 93,000 patients in 
six communes in the district. As observed, it’s about 60% patients are poor people, 
have difficulty living circumstances. Elderly people accounted for approximately 
20%, the rest are ordinary people and the Buddhists from other areas. The total 
cost of health care is about VND 500 million. " 
(Nun, Non Nuoc temple, Soc Son, Ha Noi) 
Tue Tinh House systems of Buddhist organizations, along with other system with 
similar role of religion, is now playing an important role in healthcare, providing free 
medical services to people, especially those with low income or disadvantages. 
2.2. Nursing home systems 
Care for older people, especially homeless elderly is one of the most important 
charitable activities of Religious Associations. The increasing aging population in 
countries around the world and in Vietnam has increased the burden on the physical and 
mental health care for the elderly. With the characteristics of the elderly in Vietnam 
which is desire to stay near their children to be cared for as well as to help their children 
with caring and teaching  grandchildren, nursing home system in Vietnam has not 
promoted its role and effect in the care of the elderly. With increasing demands of society, 
nursing home system of religion helps to meet the demand as well as reduce social 
burden for the state and families that cannot afford care for elderly. 
In 2007, there were over 20 nursing home facilites nationally, nurtured over 1,000 
elderly. In Ho Chi Minh City, nursing homes belonging to Buddhist temples such a  Phap 
Quang, Phap Lam in  district 8; Ky Quang 2, Go Vap district; Dieu Phap, Binh Thanh 
district; Hoang Phap, Hoc Mon district… nurture over 500 elderly. There are nursing 
homes Tinh Duc (with 60 elderly); Dieu Vien (with 25 elderly) in Thua Thien - Hue... Bo 
De center for orphans and lonely elderly inBinh Duong province has been established and 
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is in operation8. Some temples, though not establish a nursing home, still receive and care 
for the elderly in need by providing them shelter such as Bo De Pagoda, Gia Lam District, 
Hanoi.  
"Temple orphanaged children since 1990, initially there are only 10 rooms with 
70 elderly and children. In 2004, our temple built 6 new rooms. 2010, the number 
of children and elderly people increased to 200, so our temple had to hire a land 
near the temple with 20 rooms. Bo De Temple now nurture  75 babies from birth 
to 10 years old, 37 children from 11-18 years old, 46 solitary elderly”.  
(Nun, Bo De Temple, Hanoi) 
"Seeing clearly the circumstance of people’ unhappiness, suffering, compassion,  
Abbot has adopted two children, abandoned by his mother when he was 3 months 
old in 2006. Then again, temple orphanaged more children with special 
circumstances. Currently, there are 11 children (from 5-18 years old) are being 
fed, being educated Dharma and general knowledge   living in the temple" 
(Nun, Hung Call temple, Hanoi) 
The action is not only charity but also a part of social work of the temple on 
nurture and education process for children has shown the spirit of the Dharma and 
contributed to the society. 
2.3. Education and childcare system  
Besides assistance for vulnerable groups such as the elderly, people with 
economical disadvantages, we must mention the care and education of children through 
various forms of Buddhist organizations. 
2.3.1 The orphanage 
                                                 
8 Buddhist Association of Vietnam, the Executive Council (2007), Report on Buddhist activities term V (2002-2007) 
of the Buddhist Association of Vietnam 
One of the activities of Vietnam Buddhism Association that express human love is 
the construction and commissioning of the orphanage. Thich Phuoc Ngoc, Abbot of 
Phuoc Quang temple (Vinh Long) – founder of Orphanage Center “Stream of Love” – the 
first Buddhist orphanage in Vietnam. 
Table 3: Size of the orphanage across the nation in 3-tenure III, IV, V9 
Term The number of orphans The number of cared 
orphans 
III (1992-1997) 116 6.467 
IV, V (1997-2002, 2002-
2007)  
35 20.000 
Duc Son Orphanage* - 210 
Uu Dam Orphanage* - 34 
Dieu Giac Temple* - 100 
Ky Quang Temple2* - 120 
Long Hoa Temple* - 100 
Phap Vo Temple* - 160 
(Note: (*) is temples/orphanages with typical, outstanding activities of care and child 
rearing; (-) means no statistics) 
                                                 
9 Buddhist Association of Vietnam (1999), Record of the 4th national Congress of the Vietnam Buddhist, Ho Chi 
Minh City Publishing House 
Buddhist Association of Vietnam (2003), Record of the 5th national Congress of the Vietnam Buddhist, Ho Chi 
Minh City Publishing House 
Buddhist Association of Vietnam, the Executive Council (2007), Report on Buddhist activities term V (2002-2007) 
of Vietnam Buddhist Association 
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Although compared to the third term, the number of orphanages exist and operate 
in term IV, V reduced clearly, it can be seen that the size of each increases. Therefore, the 
number of orphans or the disabled raised at these 35 facilities is 3 times higher than the 
number of children being raised in the previous term. Just like Tue Tinh House and 
nursing homes, although the number of orphanage reduce,  quality of staff, facilities and 
size of each facility are improved a lot. This shows the attention from Vietnam Buddhist 
Association to the aim of working for people’s sake through practical activities such as 
caring for children with difficult circumstances. 
It can be seen that these activities and various works of Vietnam Buddhist Institute 
are both supporting, charity and social work. Especially, Buddhist Institute has organized 
training courses for professional social worker for monks and nuns living in the temple in 
order to increase the effectiveness of activities and support for the community in general. 
2.3.2. Kindergarten and Charitable classes  
Table 4: The size of kindergarten and charitable classes across the country in 
1997-2012 
Class Number of class 
199710 200211 201212 
Charitable 
class 
196 1.500 Above 1.000 
Kindegarten 
class 
116 - 36 
                                                 
10 Vietnam Buddhist Church (1999), Record of  IV National Congress of VBC, HCMC Publishing, page 24 
11 Vietnam Buddhist Church (2003), Record of  V National Congress of VBC, HCMC Publishing, page 39 







(Note: (-) No statistic yet) 
From 1997 to 2012, the number of charitable classes has grown from 196 to more 
than 1000 classes. Although the number of kindergarten classes reduces, the size of the 
classes as well as the facilites increase. Therefore, the number of children nurtured and 
taught rose from 6,000 to over 20,000 children – only in 2012. This number is a good 
sign when the quantity of children raised in Buddhist institutions happy to come to class, 
was is increasing, partly meet the huge demand of the society. 
2.4. Center for counseling and fostering people with HIV / AIDS 
Group of people infected with HIV / AIDS is one of the groups with difficult 
living situations because they often have impaired health (especially in the last stages of 
the disease), difficult economic conditions, in fact, it is hard for them to find stable jobs 
due to social prejudices... Center for counseling and nurturing people with HIV/AIDS 
under management of Buddhist organizations is one of the trusted locations for those 
infected, providing them chances to join activities and get advice. 
In big provinces, cities such as Hanoi, Ho Chi Minh City, Thua Thien Hue, Da 
Nang, Can Tho, Dong Nai, Tien Giang, Binh Duong, Vinh Long, Long An, Thanh Hoa, 
there are establishments to support people infected with HIV. Notably, in Ho Chi Minh 
City, Vietnam Institute of Buddhism became one of the counseling centers for people 
with HIV / AIDS with high efficiency. This is a model of counseling centers with funding 
from abroad. These centers help patients understand their illness and find ways to 
integrate into the community. At the same time, media activities of the centers help 
remove stigma, prejudice against people with HIV from the community. The results 
achieved in 2008 of this center is a good example of active charitable activities of 
Buddhism organizations to support people with HIV / AIDS. 
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Table 5: Typical activities of centers for counselling and nurturing people with 
HIV / AIDS which belong to Vietnam Institute of Buddhism, 2008 
Activities Achieved results/Number of 
Participants 
Set up In-take and Coordination Committee  5 people 
Develop media groups 12 people 
Establish care group for people with HIV / AIDS 14 people 
Organize home care skills training  25 people (7 monks, 18 
nuns) 
Organize skill training to change behavior 20 people (6 monks, 14 
nuns) 
Training to reduce stigma and discrimination 23 people (6 monks, 7 
nuns) 
Training in project management skills 20 people (6 monks, 14 
nuns) 
Training in basic counseling skills 28 people (5 monks, 23 
nuns) 
Communication for Behavior and Method Change 
for Nuns 
21 sessions, 485 people(21 
monks, 464 nuns) 
Communication Behavior Change and Methods for 
community 
87 sessions, 2.266 people 
(998 male, 1.268 female) 
Organize home visits and home counseling at one 
family once a week 
107 people counselled 
Nutritional Support 100 people (1 person 
receive 4 consecutive 
months) 
Sanitation support (medical instruments, soaps ...) 60 people 
Travel support for CD4 1 person 
Shrouding and burial support 5 families with family 
members died of 
HIV/AIDS 
Care for children living with HIV/AIDS and 
children stigmatized by HIV (VOC) 
97 children 
Support for Summer School 45 children 
Insurance Support 16 children 
Organize Mid-Autumn Festival for children VOC 50 chidren 
Total cost for 2008 612.738.737 VND 
2.5. Tai Chi Club 
This is a form of support which is not popular in many establishments throughout 
the country. One of the case studies that have applied this model and have achieved more 
successes is Ky Quang Pagoda II. Tai Chi Club is an organization of the system of social 
charity of the temple. The participants are mainly those with disadvantages or from 
families of which relatives are under detoxification, women that used to be prostitutes, 
people who were prisons, people with HIV/AIDS. 
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The main contents of these Tai Chi clubs includes Ayurvedic practice, participate in the 
dialogue sessions to help overcome the difficulties between club members 
2.6. System of centre for nurturing and caring for people affected by Orange Agent 
With the characteristics of a country that has just overcome war and entered the 
stage of socio-economic development, a lot of  families with invalids or martyrs still 
encounter many economic difficulties or in the care of wounded soldiers and relatives 
affected by Orange Agent. The State and the Party were very interested in these subjects; 
Through subsidies activities, social security, social welfare policies, families of those 
who participated in the war are also partly supported. However, it must be mentioned that 
this assistance to families is small and is not enough to help them overcome difficulties. 
In order to contribute to reduce this burden for the State, Buddhist organizations have 
adopted and cared for people infected by of Orange Agent from the war. 
One typical example of the model of centers that foster and care for Orange Agent 
victim in the North is the humanitarian centre Hong Duc in Ngoi center, Luong Tai 
district, Bac Ninh province. This is the place where receives, cares, nurtures and rehabs 
for more than 120 children, 30 adults who were victims of Orange Agent. Every month, 
the centre organizes free medical care, give gifts to the victims of Dioxin sequelae. In 
addition to drug treatment, the centre also carry out psychological treatment or 
combination therapy physiotherapy for victims. Currently, when the temple abbot 
collaborate with the Red Cross Organization of Luong Tai district to build more healing 
houses with 100 rooms that is completely separated from the scenery. Once completed, 
the building will help them have better living conditions. 
2.7. Vocational trainning establishments  
Managing Board, City Buddhist Association not only organize physical and 
mental helping activities directly to Buddhist families but recently, free vocational 
training activities for children of this family also became a regular activity of the 
provincial Buddhist organizations. There are about 10 vocational schools around the 
country, teaching sewing, electrical appliances, computing, automotive repair, barber, 
hair dresser... Typical establishment that held the vocational training includes: Tay Ninh 
temple (Hue) and Long Tho temple (Hue). Each year, these 2 temple held 2 courses, each 
course last for 6 months and have 130-160 students attending. Since its inception, the 
facility has trained 1,000 students about embroidery, knitting, sewing, office computer. 
Graduating from this course, depending on the job they have been trained, student are 
introduced to work at various facilities, such as garment company in Ho Chi Minh city, 
textile embroidery company or enterprise… 
2.8. Other charitable and social work activities 
In addition to these forms of assistance, the models as analyzed above, the 
managing board at provinces level also have social support activities for vulnerable 
groups at certain events during the year. For example, when disasters, floods occur, 
provincial board, Buddhist and monks attempted to mobilize the community and also 
directly contribute to help disaster victims. 
"Each year, in the rainy season, Abbot, Buddhists and the local authorities 
organized a trip for charity, relief the fellow of Middle area of Vietnam – victims 
of flood and the remote mountainous province of Ha Giang as well with rice, 
noodles and clothes. At these trips, we gave gifts for poor people – each slot costs 
200.000 VND includes a bag of sugar, a pocket of spice, a jam box, a pocket of 
wheat and 10 pounds of grain" 
(Nun, Trat Cau temple, Thuong Tin, Hanoi) 
"Every year, when the natural disasters or floods come, the temple and the Committee of 
Bac Ninh donatated, supported the victims in the Middle area of Vietnam. Each slot 
worth 450.000VND, 300 slots with basic necessities needed for their life, such as spices, 
wheat, .. This support is small amount but very necessary for people in difficult time" 
(Nun, Hong An Temple, Bac Ninh) 
Typical charity activities are: 
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of flood and the remote mountainous province of Ha Giang as well with rice, 
noodles and clothes. At these trips, we gave gifts for poor people – each slot costs 
200.000 VND includes a bag of sugar, a pocket of spice, a jam box, a pocket of 
wheat and 10 pounds of grain" 
(Nun, Trat Cau temple, Thuong Tin, Hanoi) 
"Every year, when the natural disasters or floods come, the temple and the Committee of 
Bac Ninh donatated, supported the victims in the Middle area of Vietnam. Each slot 
worth 450.000VND, 300 slots with basic necessities needed for their life, such as spices, 
wheat, .. This support is small amount but very necessary for people in difficult time" 
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Typical charity activities are: 
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- Construction of gratitude houses, road and bridge 
"In 2010, the temple and the authorities also built 3 charitable houses to donatate to 
Vietnam heroes mothers, worth 35 million each house" 
(Nun, Vi Luong temple, Nam Dinh) 
- Nurturing mothers of Vietnamese martyrs 
"Every year, the temple donated 20 gifts, each worth 300,000 VND for families which has 
martyrs or disable soldiers. This is an action to help the families of martyrs and an act of 
recognition and gratitude to the dedication of these families " 
(Nun, Vi Luong temple, Nam Dinh) 
- Provide scholarships for poor students with high desire in studing 
"Our temple offered free vegetarian rice for 1000 candidates in national entrance 
exam in 2013. This activity has positive impact on their psychology in the hard 
days and decrease the worry about the test through the healthy food and good 
wishes". 
(Women's Division, temple Van Tri, Minh Khai, Tu Liem, Hanoi) 
"With the humanity theory of the Buddha, monks and nuns and Buddhist in our 
temple held a charity trip to Ha Giang highland, to give gifts to good but poor 
students, encourage them to try their best in learning. Total gifts includes: 800 of 
warm clothes, 100 blankets, saucepans, buckets, barrels, books and cash totaling 
257.526.000 VND" 
(Nun, Hung Ky temple, Ha Noi) 
- In response to the movement of gratitude towards the warriors in the last war as open 
schools, supporting the border guards, island, visited wounded soldiers and 
encouragement, wind farms, wards, nursing homes,... 
“For last 4 years, 27th, July each year, monks and nuns and Buddists of Bao Son 
temple collected gifts, poperty and so on in order to give for the families that had 
patriotic martyr and disable or sick soldier in local. We gave from 20 to 400 slots 
with total cost about 10.000.000 VND” 
(Nun, Bao Son temple, Vinh Phuc province) 
“Each year, our temple gave from 100 to 150 gifts for patients in hospital. Each 
slot costs from 200.000 VND to 300.000 VND. We also received many letters to 
thank from hospital”. 
(Nun, Van Tri temple, Tu Liem, Ha Noi) 
“In center for leprosy in Thai Binh province, our temple encouraged, gave gifts 
for 400 patients, including: noodles, sugar, spice, households and cash with 
55.000.000 VND in total”. 
(Nun, Hung Ki temple, Ha Noi) 
Table 6: Charity activities of the Board of Social Philanthropy, 2008 
Charity activities Achieved results/Activity 
cost 
Giving Mid-autumn presents for students in need  4.725 students 
100.881.000 VND 
Gifts for the blind in Thong Nhat district, Da Nang 150 people 
23.470.000 VND 
Cost to support the blind, wheelchair disabled, 
scholarships for gifted students, build up wells, 
distribution of medicines for poor patients 
661 patients 
506.240.000 VND 
Total cost 630.591.000 VND 
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Only in 2008, the cost for social charity by Charity and Social Philanthropy 
Committee - Buddhist Association of Vietnam amounted to 630.591 VND. 
Table 7: Statistics about the charitable activities of the Buddhist Association of 
Vietnam, Hanoi, Ho Chi Minh City and Hue, 2012 
Charitable Activities Achieved results 
Support for cataract surgery for the blind 22.028 case 
Construction of gratitude houses 200 houses 
Construction of charitable houses 1876 houses 
Construction of Unified houses 422 houses 
Organize charitable classes 30 classes 
Found kindergarten 3 schools 
Nurture mothers of Vietnamese martyrs Above 100 people 
Construction bridges 250 bridges 
Making cement road 27.000m road 
Provide vehicles 
370 boat, 1.326 
wheelchairs, 165 shaking 
bikes, 100 travel 
assistance, 1000 bikes 
Build wells 1.510 wells 
Provide computers, give scholarship, raise orphans, 
give allowance for teachers of charitable classes… 
180 computers 
Support familes to organize funerals 
Building 2 crematorium 
furnaces, cremation  
2300 cases 
Facilities 
Amount of money for 
charitable activities in 
term VI (2007-2012) 
Social Philanthropy Central Board  251.200.000.000 VND 
Executive Board of the Buddhist Association of Hanoi 34.294.415.000 VND 
Executive Board of the Buddhist Association of Ho 
Chi Minh City 
786.182.827.000 VND 
Executive Board of the Buddhist Association of Thua 
Thien Hue 
84.863.448.000 VND 
Total cost  2.879.432.062.000 VND 
 
In terms VI, the total amount spent on these activities amounted to 
2,879,432,062,000 VND. This is a relatively large expenditures for charitable activities 
and the annual expenditure remained stable and scaling. The figures showed that the level 
of interest of the Buddhist organizations to philanthropy, community support and practice 
the Buddhist doctrines. 
3. Conclusions 
The charitable activities are in accordance with principles and teachings of 
religions, particularly Buddhism. Buddhism has been involved in charity work and social 
work as a practical way to express the spirit for helping and rescuing of Buddhism and 
the spirit of ethnic solidarity. In fact, the charitable activities of VBA have significant 
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impact on society and the actions that Association represents also receive the attention 
and support of the majority of people. Therefore, these activities need to be adjusted and 
managed by the State and with the participation of the functional departments to perform 
management functions of the State for Education, Health, Labour, Invalids and Social 
Affairs... The way of orginizing Buddhist Association’s philanthropy has some certain 
advantages. The Buddhist dignitaries, by voluntary, unselfish enthusiasm, wisdom and 
their energy, have devoted to the society through practical activities such as charity and 
social work. Moreover, Buddhism is a religion that has a great influence in life, faith and 
religious practice of Vietnamese people, so social activities organized by the Buddhists 
usually get enthusiastic and extensive support from the community and the authorities. 
The charitable activities of Buddhism has many positive aspects and drawbacks to 
recognize and overcome. 
On the positive side 
- For health: Tue Tinh House System, a system of counseling centers, support for people 
living with HIV/AIDS by free medical care activities have contributed to health care for 
people with disadvantaged and vulnerable groups, in support of the health care 
community and the State. In particular, these health activities are completely free, create 
a favorable conditions for people to access health care, reduce overcrowding on public 
hospitals. The health activities also contribute to honor the beauty of Buddhist teachings 
and caring traditions of Vietnamese people. 
- For education: vocational training centers, orphanage, kindergarten, charitable class 
held by the Executive Board and VBA are very practical while the state budget is still 
tight today. Although, annually, the State spends 25% of the budget for education but it is 
still not enough to cover the needs of society. Buddhist organizations offer classes for 
preschoolers and young underprivileged students, which partly solve the problem of the 
number of children going to school, as well as partly support the role of charitable houses, 
orphanage opened by the State. For support centers and vocational training, the trainees 
after the training, have professional skills and are able to find a suitable job to self feed 
themselves and their families. At these facilities, funding to foster children are often 
higher than the the State-owned facilities, there are also other establishments that can 
purchase health insurance for the children attending school. In general, pre-school 
education and vocational training by the Buddhist establishment has good infrastructure, 
environmental education and healthy lifestyle. Children from these facilities have good 
culture and are relatively well qualified, have a healthy lifestyle and have the ability to 
integrate with the community. 
In summary, the work of charitable, social work organizations of Buddhism in the 
field of education, health care, social security has brought about positive social impact. 
Assembly, these contributions are also the response and implementation of the policies of 
the State of socialization and medical education and solve the problems of social security. 
Besides the positive aspects mentioned above, the charity work also has some 
shortcomings as the followings: 
- Some establishments, in operation process, has not well improved the professional work 
in ensuring hygiene and safety in health care and periodic activity reports. 
- Some drugs have sources of foreign aid. Therefore, they might not be guaranteed in 
quality (outdated) or medication may not be enough to provide regularly. 
- Cooperation with authorities, governments and local authorities to carry out the work of 
health care in the remote area is not really tight. 
- Some vocational training institutions are dispersedly organized, small in size, having 
poor infrastructure, teachers are limited in professional qualifications. So overall, a few 
students from vocational training institutions can not compete on the labor market. 
To carry out charitable activities in a more efficient way, VBA should reorganize theỉr 
management, specifically as: 
- Focus on long term charity, such as construction of road, wells, houses of gratitude, 
vocational classes. Reduce small and temporary assistance activities. 
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- Extend training and education activities to create knowledge and skills for students, to 
give them the platform for their autonomy in life. 
- Need to work closely with relevant department, authorities for professional guidance, 
perform these operations on the basis of law. Moreover, this combination will contribute 
to expanding the influence of the charity to more people in the community. 
- For charitable activities of the Vietnam Buddhist elevated and deepened for solving 
social problems, it is necessary to enhance the activity into social work. Unlike charitable 
activities with as temporary material supports, social work promotes social changes, 
promote the resolution of problems in the relationship among people, empowering and 
freeing people to bring peace to society. 
- To improve the efficiency of the management of Buddhist charity, the Executive Board 
of provinces should pay more attention to collecting statistics updated on these activities. 
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Charity and social work activities in Hanoian temples 
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1. Introduction 
Hanoi is one of the two largest cities of Vietnam, together with Ho Chi 
Minh City. Hanoi is the center of social, political, cultural and economic 
development of the country. In May 29th, 2008, Vietnam's National Assembly has 
passed a resolution to adjust the administrative boundaries of Hanoi and the 
provinces, with effect from August 1st of the same year. According to the 
resolution, the entire province of Ha Tay, Me Linh district of Vinh Phuc and four 
communes of Luong Son district, Hoa Binh is merged in Hanoi. From an area of 
nearly 1,000 square kilometers and a population of about 3.4 million people, after 
the expansion, Hanoi has an area of 3324.92 square kilometers and a population of 
6,232,940 people, becoming on of the 17 largest world capitals. With this leading 
position, Hanoi also organized many charity activities with large-scale, giving 
social support to multiple objects with difficult situations in the city and across the 
country. Hanoi has 1765 large and small temples, is the 2nd biggest gathering 
place of temple in the country. Beside Dharma activities, temple is also one of the 
social basis, along with other state organizations and non-state organizations, 
contributes a lot of effort and wealth to the society through philanthropy. 
The role of Hanoian Buddhist is of paramount importance in the 
construction and development of the Buddhist Church, including: (1) Hanoian 
Buddhism represents intellectual and vision of Buddhism, (2) Hanoian Buddhism 
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always accompanies with traditional ethnic of "national security household 
prosperousity", (3) Hanoian Buddhism is tied to knowledge and culture of the era. 
(4) Hanoian Buddhism represent the national Buddhism and (5) Hanoian 
Buddhism is tied to big events of national Buddhism. Thus the position of Hanoian 
Buddhism in any period is of special importance. Also Hanoian Buddhism also 
held many charity and social work activities, contributing to the overall 
development of society.  
According to statistical data, there 77/1765 pagoda in Hanoi that are caring 
and nurturing a lot of people, including orphans, the elderly, the disabled, people 
with mental illness, people with HIV, the wandering and many other subjects. For 
many individuals with difficult circumstances, temple is not only a place for peace, 
psychological relief but also a place for them to refuge and to be cared at the basic 
level. From the temple, many individuals have and are being able to support 
themselves, their families, and contribute their best to the society. 
Table 1: The number of people being cared and fostered at Social protection 














































10 634 109 0 491 0 0 0 20 
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4.101 818 518 1.389 737 76 406 157 
(Source: Statistics by the Department of Labour, Invalid and Social Affairs, 2014) 
Note: Footnotes: (4) the number of objects being cared for and nurtured by religious institutions 
in general, (4 *) is the number of objects being cared for and nurtured by Buddhist institutions 
particular.  
 
Accordingly, the pagoda in Hanoi are caring 4101 objects, mainly in which 
are orphans, the elderly, persons with disabilities (PWDs) and the mental. Among 
types of establishments include public establishments, non-public, private and 
spontaneous private, Buddhist establishments, public social protection center are 
fostering and caring for the largest numbers of people with difficult circumstances, 
2754 people - in which mainly the disabled and the mental ill. Compared with the 
two types of non-public and private social protection establishments, Buddhist 
institutions foster more of orphans, psychiatric, HIV, vagrants and other objects. 
Considering the total number of objects being nurtured, the establishments of 
Buddhism only account for 1/12 of the total number, however, this number also 
show the supporting role , social protection role of the Buddhist institutions in the 
social service system. 
In general, the active support of temples really plays a big role in ensuring the social 
security in Vietnam. Besides, through charity and social work activities, the role of 
Buddhism in Vietnam becomes more important and necessary in the present context. 
This article uses the method of document analysis, statistics of Buddhist Church of 
Vietnam and the method of in-depth interviews on 40 female monks at temples of Hanoi 
in July 2014 to supplement qualitative information to the article. 
2. Major charity and social work activities at Buddhist temples in Hanoi 
Besides self-organized philanthropy activities, Buddhist temples in Hanoi also 
combined with other social organizations such as clubs at the university, local Red 
Cross, local authority... to increase the effectiveness and scope of these activities. 
2.1. Activity of supporting clinical patient in the hospital 
One of the typical model of philanthropy and social work at the base of 
Buddhism is free clinical services and free pharmacies for people in general and 
poor, disadvantaged people in particular. Beside regular operations of clinic and 
pharmacy, Buddhist establishments in Hanoi also organize regular visit and 
support money and gifts to patients at big hospitals in Hanoi. Through these 
activities, ideas, teachings of the Buddha as "relief of suffering and distress", 
"compassion" ... has been shown extremely insightful.  
"The charity porridge program for Thanh Nhan Hospital and Cancer Hospital 
has been carrying out by King temple for the last 10 years. From Monday to 
Saturday, the temple cook 600 porridge portion, Buddhists and students of 
National Economic University, University of Labour and Social Affair used trucks 
for distribution the porridge to hospital patients. To prepare for the porridge 
cooking, in the night before, the temple had to prepare rice from 4am so that they 
can distribute porridge at 6am. This activity attracted active participation of 
Buddhists and students” 
(Female Master, King Temple, Hai Ba Trung District, Hanoi) 
“At the psychiatric ward of Ba Vi, the temple visits patients and gives gifts 
including bread, noodles, spices, biscuits. In nursing homes, the temple delivers 
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in July 2014 to supplement qualitative information to the article. 
2. Major charity and social work activities at Buddhist temples in Hanoi 
Besides self-organized philanthropy activities, Buddhist temples in Hanoi also 
combined with other social organizations such as clubs at the university, local Red 
Cross, local authority... to increase the effectiveness and scope of these activities. 
2.1. Activity of supporting clinical patient in the hospital 
One of the typical model of philanthropy and social work at the base of 
Buddhism is free clinical services and free pharmacies for people in general and 
poor, disadvantaged people in particular. Beside regular operations of clinic and 
pharmacy, Buddhist establishments in Hanoi also organize regular visit and 
support money and gifts to patients at big hospitals in Hanoi. Through these 
activities, ideas, teachings of the Buddha as "relief of suffering and distress", 
"compassion" ... has been shown extremely insightful.  
"The charity porridge program for Thanh Nhan Hospital and Cancer Hospital 
has been carrying out by King temple for the last 10 years. From Monday to 
Saturday, the temple cook 600 porridge portion, Buddhists and students of 
National Economic University, University of Labour and Social Affair used trucks 
for distribution the porridge to hospital patients. To prepare for the porridge 
cooking, in the night before, the temple had to prepare rice from 4am so that they 
can distribute porridge at 6am. This activity attracted active participation of 
Buddhists and students” 
(Female Master, King Temple, Hai Ba Trung District, Hanoi) 
“At the psychiatric ward of Ba Vi, the temple visits patients and gives gifts 
including bread, noodles, spices, biscuits. In nursing homes, the temple delivers 
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gifts to elderly with the total value of over 50 million VND. To get 600 porridge 
portions every day, the temple is known to take up to 15-20kg of rice and green 
beans. Funds for Charity is mostly from businesses, Buddhist and the temple 
itself”. 
(Female Master, Hung Ky pagoda in Hanoi) 
“With the support of the international charity organization, the Committee of the 
Assembly has established care centers, health advice for people and people with 
HIV / AIDS in the Phap Van Pagoda - District Hoang Mai Thi Forbidden temple - 
Tu Liem District, temple Am Cua Bac - Ba Dinh and free clinics in the temple 
Percent - Chuong My District, Ha Noi” 
(Female Master, Vietnam Buddhist Institute in Hanoi) 
“It was on Sunday, the monks and nuns, monks in the temple visit, gifts, rice found 
in the nervous hospital Thuong Tin - Hanoi, the number is 700 capacity, rice 
found in hospitals K and porridge at Bach Mai hospital with the number 200 on 
the 5th weekly rate. This activity is significant that the temple performed regularly 
with the desired motivation of patients with serious diseases, they have more 
confidence to fight his illness” 
(Female Master, Linh Ung Pagoda, Thanh Tri District, Hanoi) 
“Every year the temple donates100-150 gifts to children suffering from serious 
diseases of the Children's Central Hospital. Each gift values from 200.000-
300.000VND. Each year the temple receives a letter of appreciation from the 
hospital, children and families. This amount, though not much, still help the 
children’s families pay little money to buy fruit, candy for the children and help 
them to have more confidence in life” 
(Female master, temple Van Tri, Tu Liem District, Hanoi) 
 
It can be seen that pagodas in Hanoi currently supports many large 
hospitals in the city. This support contributes to reducing the cost of medical care 
for the patients. Many temples have been carrying out these activities in a positive, 
regular and effective way so that in favorable conditions, the temple should 
maintain this support model to partly support the state, society in general in 
general and and people with particular difficulties and their families in particular. 
2.2. Student Support Activities 
Activities to support student of Buddhist institutions took place quite often 
in all 3 levels: vocational and support activities for students, activities to support 
pupils taking entrance exam to university and for students while they are studying 
at universities and colleges. 
Currently a number of temples in Hanoi regularly organize vocational 
courses for Buddhist children or children of local families. In this course, the 
temples invite experts on education, experienced teachers, lecturers to share 
necessary information with students, helping them determine the direction of 
learning to match the capacity and condition of their families. 
Every school year, not only volunteer student team of universities but large 
and small temples in Hanoi and other province also self-organize practical 
activities, to give emotional and material support for pupils taking national 
entrance examinations. This is not just support on food and accommodation but 
also motivation to help the contestants keep their balance during this strenuous 
testing phase. 
“To prepare for this activity, students and Buddhist volunteers are mobilized to 
prepare vegetables and do the cooking. Each contestant will receive a meal, a cup 
of cool water and fruit. Total number of meal supplied by the temple is 150 per 
school (3-4 schools)” 
(Female Master, Vua Temple, Hai Ba Trung District, Hanoi) 
 In addition to students in exam season, the temple also encourage pupils 
and students who have overcome poverty and study well by the form of visits, 
encouragement, gifts, scholarships. As a recognition of the accomplishments they 
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have achieved, these behaviors will encourage them to make efforts, try harder in 
school.  
“Every year, during Mid-autumn Festival, the temple organizes cultural shows 
and give gifts and books to children with fair, excellent academic results in the 
village. The total value of gifts each year is 10 million dong. This activity helps the 
families pay more attention to children learning, children will strive for better 
learning, for the sake of the whole family”  
(Female Master, Cuu Linh Pagoda, Phuc Tho district, Hanoi) 
 Not only support students, poor students in their local, some temple also 
organizes charity trips for poor students in mountainous, remote areas. These are 
very practical support for them because due to difficult living conditions and away 
from centre of towns and communes, they have limited access to education. 
“In December, the program "Contribute brick to build school" organized by the 
club "Connecting youth”, Nam Du Thuong Pagoda, Tu Van Temple, Am Vang 
Temples and Vietnam Youth Support Center earned more than 400 million Dong 
to help pupils of Nam Chac commune, A Lu commune, Bat Xat district, Lao Cai 
province, children from northeastern highlands, children of of ethnic minority 
group,… have new school, bigger and cleaner” 
(Female Master, Nam Du Thuong Pagoda, Hoang Mai District, Hanoi) 
2.3. Activities to support people in disasters 
Featuring an Asian country, lying in equatorial zone and adjacent to the sea, 
maritime provinces of Vietnam, especially those in the Central areas,  are suffering 
from floods, storms, disasters annually, causing damages to people and properties. 
Central area people are industrious, yet often have difficulties in cultivating and 
producing stably because they are busy overcoming disaster consequences of the 
previous year and prepare for the storms and floods in the coming year. Therefore, 
supporting people to overcome disaster consequences has become a nearly regular 
activities of any organizations, such as state agencies, enterprises, schools, private 
organizations,... and Buddhist establishments are not exception. The activities of 
these temples receive responses from numerous social sectors, from students to the 
local authorities.  
“2013 is the year when Vietnam suffered many floods, natural disasters, causing a 
lot of damages to people, especially those from the central region of the country. 
Monks and nuns from Nam Du Thuong Temple have stood up to call Buddhists, 
people and students to donate clothes, food, financial resources ... to support 
Flood Victims” 
(Female Master, Nam Du Thuong Pagoda, Hoang Mai District, Hanoi) 
“In the past, the temple organized trips to the Central where experiences floods. 
Supporters from the temple brought clothes, money, rice, instant noodles that were 
donated by the Buddhists to partly help peope in difficulty of the central area. The 
total amount raised was to 50 million dong” 
(Female Master, Yen Kien Pagoda, Thanh Tri district, Hanoi 
 As with other objects, families and individuals who are victims of natural 
disasters, floods are not only taken care of by the state but also by Buddhism 
charity activities.  
2.4. Activities to support individuals and families that contributed to the 
Revolution 
Featuring a country that has gone through many wars of aggression, has coped 
with the world’s most powerful nations, the consequences of the war in Vietnam 
was tremendous. The support and assistance of war’s objects not only represent 
tradition of "drinking water, remember its source" of our nation, but also in 
accordance with the teachings of the Buddha. The objects regarding the revolution 
include invalids, martyrs, mother of Vietnamese heros ... The charity activities by 
the temple for these objects is not only encouragement but also material assistance 
such as the building of gratitude house and support of food, gifts monthly or in 
special days...  
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“On the day of the dead soldiers,  the temple donated 700 gifts set for the 
family of this category in the village, each worths 300,000 VND. The temple also 
associated with the district’s Red Cross to build two houses of gratitude for a total 
cash value of 75 million dong, in which Linh Tien temple contributed 10 million” 
(Female Master, Linh Tien temple, Hoai Duc district, Ha Noi) 
These activities not only help families cover the cost of daily activities but 
also help them partly cover the cost of social security for the State. 
2.5. Activity of care and nurturing disadvantaged individuals in the temple 
For helpless individuals such as the elderly and children, in addition to 
center of social protection like nursing homes and orphanages, the establishments 
of Buddhism is becoming a "roof" for these people. The temple not only nourishs 
the objects of serious illness, disability, but also frequently adopts orphaned 
children or children having parents who work away, elderly without care. Here, 
not only is the object nurtured and cared, but they also live and fullly participe in 
activities like any Buddhists. Therefore, their lives in the temple become more 
useful, devoted more to the society.  
“We have adopted 4 children, provide monthly funding for children's education to 
help them have more knowledge and become useful to the society later. In 4 
children, there are some raised since baby, there are some away from their 
parents and are sent to the temple” 
(Female Master, Nam Du Thuong Pagoda, Hoang Mai District, Hanoi) 
“My temple nourishs 3 people with disabilities and 4 young children with difficult 
family circumstances. To be able to do charity work, the temple also do public 
relations work, positive socialization to have enough funds for charity. However, 
the Master, monks and nuns in the temple also think that it is necessary to do this, 
people must love and rely on each other to live, so the temple maintains these 
activities” 
(Female Master, Quynh Lam pagoda, Me Linh District, Hanoi) 
“The temple has raised orphans since 1990, initially, there are only 10 rooms with 
70 elderly and children. By 2004, the Abbot built 6 more rooms. In 2010, the 
number of nourished children and elderly is up to 200 so the temple had to hire a 
property with 20 rooms next to the temple. Bo De temple has nurtured from birth 
75 babies of 10 years old, 37 children from 11-18 years old, 46 solitary elderly” 
(Female Master, Bo De Pagoda, Hanoi) 
“Seeing clearly the situation of unhappiness and suffering, our Abbot has adopted 
two children, abandoned by their mother since 3 months old in 2006. After that, 
the temple also receives more children with special circumstances. Currently there 
are 11 children (from 5-18 years old) being fed, taught Dharma and live in the 
temple” 
(Female Master, Hung Ki temple, Hanoi) 
 The activities of care and nurture disadvantaged objects of Buddhist 
institutions is a noble gesture, but it requires a lot of preparation of infrastructure, 
human resources, time and money. Therefore, to make this activity become 
frequent and expand its scale, it is necessary to have the support from the 
community and the relevant departments 
2.6. Education Activity (summer retreat) 
Besides activities for practicing Buddhists, the temple also organizes 
summer courses for children of Buddhists, pupils, students, young people in 
general by sharing experiences, knowledge, dissemination of Buddhist doctrine, 
ethics in a closer way, help them complete their personality, morality, changing 
their daily thoughts and actions toward their family, friends and people around. 
The activity held in this course are quite diverse, for example: the temple 
will hold the teaching of Dharma, ethics for pupils, students, children of  
Buddhists; students participated in the retreat will lecture, share experiences and 
knowledge with students, children of other Buddhists; they share experiences, 
knowledge and skills with each other, ... 
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 “At 4th June annually, Khanh Hung temple usually hold summer training courses 
for students of Universities and Colleges in Hanoi. Each course consists of 700 
children who usually are students and villagers. The retreat takes place in a month 
and they will stay in the temple, living and learning as monks, nuns, Buddhists at 
the temple. Besides, the students will teach the knowledge to other children in the 
village, other students can self-study in the library, listen to tapes about loving 
people, dealing with people or exercide tea meditation to keep wise soul” 
(Female Master, Khanh Hung Temple, Thuong Tin District, Ha Noi i) 
“In 2013, Nam Du Thuong Pagoda organized summer training courses for 400 
school students from 12-25 years old. The temples, combined with teachers in 
Khai Tam Association of Hochiminh City, organized summer retreat with the 
theme "Nurturing the Future" to listen to shared aspirations of the children, help 
them gain confidence and willpower in life. Here they learn how to live 
independently; become sociable; engage in meaningful activities; away from 
social evils, online games, stimulants; understand what is moral, ethical in life... 
In this course, students are involved in the competition of drawing, fashion design, 
theater, dance, cook, write a letter of gratitude parents... After the retreat, the 
temple received feedback from the parents that their children become more 
obedient, dutiful and live a more active life” 
(Female Master, Nam Du Thuong Pagoda, Hoang Mai District, Hanoi) 
 Majority of  these courses are free, children are living and studying in the 
temple as normal Buddhists in 3-4 days. This really is an opportunity, a useful 
activity to help them better understand how to behave, how to live, orient them to 
useful social activities, away from social evils and unethical actions. 
3. Advantages and limitations of charity and social work activities at 
Buddhist temples 
3.1. Advantages 
The organization of charity and social work activities nowsaday have 
certain advantages, namely: 
Firstly, Buddhism is still a religion with huge influence on life and 
mentality of Vietnamese people. Therefore, the charity and social activities held in 
the name of temples have always received supports and active participation from 
the Buddhists in particular and the community in general. Therefore, the activities 
often have widely influences on the society and achieve good results. 
Beside the support and active participation from the community, the 
activities of Buddhist organizations always get assistance from domestic and 
foreign agencies, departments, organizations, institutions. Thus, these activities 
were expanded in scale, exploit resources from the community and society. 
Thirdly is community cohesion role of Buddhist organizations. Vietnamese 
pagodas have always been the home of many cultural activities in the community. 
That individuals involve in the activities by these temples such  as learning 
doctrine, practice doctrine, singing, performing and philanthropy... is a way to 
engage individuals in the community and raise the spirit of national unity. 
Fourth, through social activities, temple master and monk convey to people 
not only the teachings of the Buddha but also moral issues, how to behave,...  
Philanthropy, particular social work and social activities that those temples is 
doing have set examples for Buddhists to follow, so that they would strive, 
practice, think and act towards the interests of the community. 
3.2. Limitations 
Besides some good results obtained from charity and social work activities 
mentioned above, the operation of Buddhist temples in Hanoi city reveals some 
drawbacks as following: 
Firstly, due to the fact that activities of the temples now is more of charity 
activities - that means they are organized periodically, with small scale and less 
specialized. Charity activities are often held whenever there are opportunities or 
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favourable conditions . Therefore, the effectiveness of these activities is not high, 
the organizing is not regular. Moreover, due to its nature, charity can only provide 
temporary relief to the difficulties of people rather than helping them completely 
overcome those obstacles on their own. 
Secondly, most of temples in Hanoi have medium and small size, especially 
those in the inner city, so the activities organized by these temples usually have 
average scale or have to rent venues outside. This also affects the quality of these 
activities. 
Thirdly, current charity activities are organized by the temples themselves, 
without agreement and management from the City Council and the Buddhist 
Church of Vietnam, so the connectivity and scalability of these activity is not high. 
Fourthly, most temples have too few personnel to serve these activities - 
main human resources are often monks, nuns and Buddhists. For the nature of 
Temple being spiritual and religious establishment, charity activities are not main 
duty of these facilities. Therefore, these human resources are just replacing human 
resources which are temporary and unprofessional. 
4. Kết luận  
Charity and social work activities at temples today are useful type of social 
activities, contributing to social development, especially towards disadvantaged 
groups in society. This support is not only in material but also in emotion which 
help people who have difficulties in life regain confidence and make efforts to 
improve the living conditions of themselves and their families. However, as 
discussed above, the effectiveness of charity activities would be improved if such 
activities are organized under the scale and form of professional social work 
activities. 
In addition, it can be seen that beside basic socialization environment as 
family, school, temple is also an informal and irregular social environment, that 
play certain role in providing effective education on moral values, personal 
lifestyle, especially for teenagers and children. In current context, the role of 
Buddhism has become more important to the conservation and preservation of 
morality, precious tradition of the nation and to help educate younger generation 
with both virtue and talents 
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1. Introduction 
In order to improve the efficiency of religious activities in general and Buddhism 
in particular, the training and education for young monks and nuns are emerging as an 
urgent issue. Recognizing the importance of these activities, the Vietnam Buddhist 
Sangha (VBS) and the Executive Board in provinces (EB) have been changes and 
adjustments on the organization and contents of the teaching program as well as the 
quality of teaching staves in order to increase the effectiveness of the training of monks, 
nuns and Buddhists in the Buddhist bases today. 
2. The trainning for monks, nuns in Buddhist bases in Vietnam  
2.1. The Buddhist’s Development Activity 
The Buddhist’s Development activity is one of the typical activities of Buddhism. 
These includes  some specific activities such as missionaries, teaching doctrines for 
monks and nuns and Buddhists. It also can be seen as the oldest form of training monks 
and nuns in the Buddhist bases. This activity assist Buddists, monks and nuns deeply 
understand about Buddism’s theory and understand the way to apply this theory in normal 
life. Depend on each participant or ages, the temple will organize suitable and effective 
talks, training courses. 
Nowaday, the Buddhist’s Development activity is not only assumed as the 
responsibility for the Buddhist development, but also closely associated with other 
departments such as: Ritual Committee, Cultural Committee, Education Committee...It 
                                                          
1 Dean, Faculty of Sociology, The University of Social Sciences and Humanities, VNU 
2 Lecturer, Faculty of Sociology, The University of Social Sciences and Humanities, VNU 
3 PhD students, Faculty of Sociology, The University of Social Sciences and Humanities, VNU 
selects and composes typical, popular lessons which can express modern educational 
ideas today. 
In provinces and cities, the regilious development task is attracted by the EBs 
through preaching activities regularly with selected and rich contents. At the district level, 
the EBs has been looking actively for efficient monk and nun students (MNSs) or post-
graduated MNSs from senior Buddihist classes to preach Buddhism in order to meet the 
regilious needs and promote the MNSs’s Buddhism propagation ability. 
2.1.1. Training preachers 
To train preachers for Buddhism Development Activity, the Central Committee 
held some preacher training classes. As noted above, to improve the effectiveness of 
training monks and nuns in temples, one of the essential conditions that raise the 
qualifications of preachers. Result of the 4th preachers training course as followings: 
 









Besides concentrated training courses, to expand the scope of Dharmadutha 
courses, the correspondence Buddhism program in form of distance learning began in 
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With a large and enthusiastic team of preachers from the Central Mission and 
Provincial Mission, during the 6th tenure, there has been many activities to improve ability 
and share experiences such as: 
- Participate in teaching work at Vesaks, schools, ashrams; 
- Teaching at seminaries, and the festival of Buddhism; 
- In addition, the Central Mission also made teaching-tours to Czech Republic, Poland, 
Ukraine, Hungary, Germany, Russia, France, ... 
2.1.3. Organizing Dharmadutha training courses/seminars 
With the permission of the Central Buddhist Mission, the Government Committee 
for Religious Affairs and local authorities, in the 6th terms (2007-2012), the City Buddhist 
Church has repeatedly organizing seminars and training Dharmadutha courses in other 
provinces, as follows: 
Table 2: Activities of seminars, training and retraining of Dharmadutha in the 6th tenure 
(2007-2012) of VBS5 
Year Audiences Contents 
2008  Monks, nuns, 
preachers from the 
Northern provinces. 
 Monks, nuns, 
preachers from the Central 
and the Highlands 
provinces. 
- Open a new short Dharmadutha 
course. 
- The Dharmadutha seminar. 
2009 - Representative monks and 
nuns whole country. 
- A Dharmadutha training and seminar. 
- Training Dharmadutha preachers. 
- An exam of Dharmadutha preachers. 
                                                          
5 Nguyen Thi Minh Ngoc(2014), Buddhist Church of Vietnam from 1986, Published by Oriental 
Publishing 
2010 Monks, nuns, preachers 
from the Northern 
provinces. 
- Open the National Dharmadutha 
seminar. 
- Training Dharmadutha preachers. 
2011 - Representative monks and 
nuns whole country. 
- Open the National Dharmadutha 
seminar. 
  
2.1.4. The role of Dharmadutha propagation in other activities 
The Dharmadutha propagation activities related not only to the professional and 
theorical work, but also to other activities such as press newspaper,magazines, electronic 
magazines... 
1) Compiling collections of documents, publications Buddhist culture (as of2012). 
The Central Committee of Culture has published over 200 scriptures, writings, 
research collection of nuns and other authors. 
2) The Buddhist printing and distribution team of Ho Chi Minh City has printed 
240/343 registration books and Buddhist cultural publications. Total number of 
publications is 290,000 copies. 
There are 15 provinces which have compiled the book "A Brief History of 
Buddhism and Buddhist temples in the province" and some on going projects about local 
Buddhism history. 
The Board of Editor of "Tri tinh toan tap" has introduced of the first part of 
4(Doctrine, Law, Commentary, Mixed Documents) of Thich Tri Tinh – chairman of the 
VBS’s EB. 
2) Journal of Buddhism 
The Buddist magazines, newsletters are released periodically include: 
Table 3: Types and number of Buddhism publications up to 20126 
Type Name Quantity 
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Journal of Buddhism of 
the Vietnamese Buddhist 
Sub-Institute 
118 
Khuong Viet magazine of 
the Buddhist’s Institute at 
Hanoi 
25 
The Original Buddihism 24 
Buddhism Culture 
Of the Central  Cultural 
Committee 
9 publications 









Bulletins for the 
Buddihist doctrine and 
activities at Hanoi, Binh 




E-Newspaper: E-newspaper of the Central of VBS, Division of Nuns in the Central 
Monks’s Affairs Board, the Central Dharmadutha, the Central Buddhist Guidance 
Committee, the Vietnamese’s Buddhist Family, the Central Philanthropy Society, the 
Vietnamese Buddhist Institute at Hochiminh city, Hanoi, Khmer Therevada… are still 
working and growing in both contents and expression. 
2.2. The monks and nuns training activities 
Besides the Dharmadutha activities, the direct training for monks and nuns action 
is one of the concerned functions of the VBS and other departments. The main content of 
this activity includes organizing seminars, conferences on educational management, 
training and Buddhist theoritical issues and opening training courses on Buddhism. 
Moreover, in addition to professional training Buddhism, these Buddhist bases now 
also organize more social philanthropy and social work such as the charitable classes, 
kindergarten, elderly center, advisory center for HIV/AIDS people… Therefore, the social 
skills training for MNSs are now practical needs. 
2.2.1. The organizing work 
To prepare for professional training in academia, colleges, primary and middle 
schools...,the VBS and EBs at provinces organized conferences, seminars, workshops to 
enhance collaborative relationships between organizations and units to exchange,  
expericence, problems to be solved. 
Through seminars, conferences, dignitaries and educators have opportunity to 
improve knowledge and professional experience as a preparation for education for monks 
and nuns in the temple. In 2012, the VBS has organized professional activities, including: 
-  Joins associations of universities and international Buddhist conference on Education 
and Ethics was held in Maha Chulalongkorn University (Thailand). 
-  Vietnamese Buddhist Institute in Ho Chi Minh city combined with the Buddhist K. J. 
Somainya University of Mumbai (India) organized an international seminar "Buddhist 
Meditation: Text, Communications and Itinerary". 
-   Holding the seminar on "Strengthening and development the education for Monks and 
Nuns", combined with Buddhist Institute in Hanoi, Vietnam. 
-   With e-newspaper of the Communist Party of Vietnam, Vietnam Economic Times and 
Lien viet Bank launched the seminar titled "Buddhist Culture and Businessmen during the 
Integration period". 
-   The Central of VBS combined with the USSH (VNUH) in organizing an international 
conference on Khuong Viet and the Vietnamese Buddhism in the early stages era of 
independence period. 
-   Central educational Committee for Nuns and 4 leadership academies in the country 
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attended the conference of Education in Vietnam Buddhist Institute in Hanoi. 
-    Visiting, work and exchange with Vietnam Buddhist Institute, the secondary schools 
of Buddhism, Buddhist College classes in the nation, to grasp the situation, the difficulties 
in education locally. 
2.2.2. Working expertise trainning 
In order to best serve for the training of monks and nuns in Buddhist institutions, 
VBS and EB in provinces are also interested in the organization, established and put into 
operation the training facilities, as well as improved infrastructure of the facilities. In 
addition, potential monks and nuns in each temple are sent to Education center of 
Buddhism to improve their level. 
 
“We care about young monks and nuns so we try to give them the best oppotunity 
to join in Buddhism schools. Then, they are equipped Buddhism’s knowledge, general 
knowledge. After that, they can apply these to their work in local. Aware the important of 
this problem, we encouraged them and recommended them to Buddhism of Vietnam 
Institute. Now, we have 1 monk and 3 nuns – who are following the class in Buddhism of 
Vietnam Institute in Ha Noi city and 1 person in Ho chi Minh city and 3 people in 
Intermediate school of Buddhism in Ha Noi city” 
(Nun, Quynh Lam temple, Me Linh, Ha Noi) 
 
Besides, the temples, monasteries, large and small throughout the country, with the 
professional activities related to Buddhism at the base in Vietnam, are a few institutions 
specialized in sectors related to Buddhism, specifically include: 
-Vietnam Buddhist Institute: There are 3 Vietnam Buddhism Institute in Ha Noi City, Ho 
Chi Minh City, Hue, 1 Institute of Khmer Theravada Buddhism in Can Tho City. In terms 
VI (2007-2012), 2,210 nuns and monks graduated and 1,732 nuns are trained; as 
following: 
Table 4: Number of graduated nuns in Vietnam Buddhism Institute in provinces in recent 
years7 
Educational Institutions Term/School year Number of students 
Vietnam Buddhism Church in 
Ha Noi  
V (2006-2010) 276  
VI (2010-2014) 322  
Vietnam Buddhism Church in 
Ha Noi combined with USSH 
4/2012 
82 (bachelor of 
phylosophy) 
Vietnam Buddhism Church in 
Hue 
III ( 2005-2009) 169  
IV (2007-2011) 57  
V (2009-2013) 167  
VI (2011-2015) 60  
Vietnam Buddhism Church in 
HCMC 
VI (2005-2009) 676 
VII (2007-2011) 974 
VIII (2009-2013) 506 
IX (2011-2015) 647 
Vietnam Buddhism Khmer 
Church in Can Tho 
I (2007-2011) 58 
II (2011-2015) 30 
 
-  College of Buddhism Studies: There are 8 classes at Buddhism College system that is 
operating, according to the Intermediate Buddhism. In the 5 years from 2007 to 2012, 
with 1,127 monks and nuns living, 814 graduate and is attending the College of Buddhist 
Studies class. 
 
Table 5: Number of graduated nuns at the College of Buddhism Studies in the province 
(statistics as of 2012)8 
                                                          
7
 Buddhist Church of Vietnam(2012), Document of Seventh National Buddhist Congress term(2012-
2017) 
8
 Buddhist Church of Vietnam(2012), Document of Seventh National Buddhist Congress term(2012-
2017) 
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Educational Institutions Term/School year Number of students 
Hanoi 
II (2006-2009) 49 
III (2010 -2013) 81 
Ho Chi Minh City 
IV (2005-2009) 648 
V (2009-2012) 381 
Thua Thien Hue 
III (2005-2009) 48 
IV 68 
Quang Nam 
I (2005-2008) 34 
II 36 
Lam Dong 
III (2004-2008) 36 
IV 37 
Ba Ria Vung Tau 
III (2004-2007) 143 
IV (2008-2011) 95 
V (2011-2014) 89 
Bac Lieu 
I (2005-2007) 30 
II (2008-2011) 44 
III (2011-2014) 32 
Dong Nai I (2010-2013) 90 
 
-  Intermediate Buddhism: Currently there are 01 national high school of  Buddhism  in 
Haiphong, 30 Buddhist secondary schools, 04 schools in the north, the south has 26 
schools. In terms VI (2007-2012), 2,430 students has graduated. 
 




Term/School year Number of 
students 
Hanoi 
V (2006-2010) 166 
VI (2010-2014) 196 
IV 94 
Ho Chi Minh City 
VI (2007-2011) 223 
VII (2009-2013) 424 
VIII (2011-2015) 316 
Thua Thien Hue 
V (2009-2013) 218 
VI (2011-2015) 153 
 
These are three of the cities, provinces and cities nationwide that have training 
facilities of Intermediate Buddhism. In general, these institutions receive the attention of 
the authorities and the Board of Trustees of the province. Therefore, most of the Buddhist 
school facilities are spacious and fully equipped. Some schools have conditional 
residency training organization for students. 
- Education of Khmer Theravada Buddhism 
In areas where the Khmers live, classes of Khmer Theravada Buddhism are 
organized. With the help of the authorities, Front, Central Committee for Ethnic 
Minorities and local, hundreds of classes are open to youth ethnic Khmer and Khmer 
monks. 
Table 7: Number of graduated nuns at school of Khmer Theravada Buddhism(statistics 
as of 2012)10 
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Level of Education on Khmer Buddhism Number of Students 
Elementary school of Khmer language 
1-6 
1.418 classes, 32.538 monks and 
adolescences 
Pali, Vini, Buddhism 5.839 students 
Secondary class of Buddhism 367 students 
Kinh, Luan, Luat classes 1.371 students 
 
- Study: Under the support of the State of Vietnam and foreign governments, the Church 
has introduced  and sent the nuns students that have good qualification in studying to 
study abroad in order to improve the student quality. The number of students studying 
abroad includes: students in India (18), Taiwan (71), China (20), South Korea (01), 
Australia (01), United States (02),... There are 50 monks and nuns that have completed 
programs abroad and are currently working at the church level, the Central Board of the 
Institute, the Executive Board, Province societies of Catholic and Buddhist educational 
institutions. 
2.2.3. The training of social work skills 
As mentioned above, the training skills of social work has now become a necessity 
for Buddhism. Buddhism is increasingly participating in and contributing to the social 
activities so that the monks and nuns in the temple have more opportunities to participate 
and contribute to this. 
In order to make charitable activities of the Vietnam Buddhism elevated and 
deepened so that they can help solve social problems, it is necessary to enhance the 
activity of social work. Unlike charitable activities that are simply material support, 
social workers promote social changes and resolutions of problems in the relationship 
among people, empowering and freeing people to bring peace to society. Therefore, the 
training of social work skills for monks and nuns should be specified and conducted as a 
basic training in Buddhist institutions. 
Table 8: The typical activities of centers for couselling and nurturing people with 
HIV/AIDS from the Institute of Buddhism Vietnam, 200811 
Activities Achieved results/number of 
participants 
Create care groups for people with 
HIV/AIDS 
14 people 
Home care training 25 people (7 monks, 18 
nuns) 
Behavior changing skill training 20 people (6 monks, 14 
nuns) 
Training on reducing bias and 
discriminations  
23 people (6 monks, 7 
nuns) 
Training on project management 20 people (6 monks, 14 
nuns) 
Training on basic consulting skill 28 people (5 monks, 23 
nuns) 
Communication to change behaviors and 
methods for monks and nuns 
21 sessions, 485 people (21 
monks, 464 nuns) 
 
Above is the typical operation of a counseling center under VBC. Although there 
is not much statistics about the operational skills training, social skills, especially for 
monks and nuns in the temple, however through this example, we can see the skills 
training activities about social work have gradually formed, though still unfocused and 
unorganized . 
According to the data, each training session has average of 20-30 monks and nuns. 
Meanwhile, in order to increase the effective implementation of philanthropy, we need to 
have a big team of monks and nuns have knowledge and skills in social work 
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3. Conclusions   
The training of monks and nuns in Buddhist institutions has been focused, 
interested and implemented since the Vietnam Buddhist Church unify and stabililize its 
organization structure. Over the years, VBS gradually strengthen the structure of its 
Academies, expand both personnel and curriculum, as well as the scope of training in 
home country and abroad. The quality of the input and the output are gradually improved. 
However, in order to increase effectiveness of training for monks and nuns, there are 
many problems to be addressed: 
-  Firstly, there is still a lack of professional teaching staffs to convey pedagogical 
methods, the current are mostly taught by experiences. Therefore, the process of 
acquiring students sometimes has difficulties. 
-  Secondly, the Buddhist teachings are not uniformed across the country so that the 
difference exists between the levels of monks living in different facilities. 
-  Thirdly, though facilities and means of teaching are ensured at basic level but still 
simple, not diversified. 
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Compassion – The psychological background of Buddhist social work in Vietnam 
Interpretation from Buddhism   
 
                                                                                  Loan Hoi Nguyen, PhD 
University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University 
 
Abstract: Buddhist doctrines aims to building a equal, justiciable, humane, 
and happy society that orients its members to doing good things and avoid bad things 
by awakening human compassion. Compassion brings to human power, peace, and 
strong will to overcome themselves in order to change their lives. Furthermore, 
Buddhist doctrines are core values of the country’s tradition that we need to learn to 
develop the philosophical and practical background of social work in Vietnam. It is 
also a spiritual motivation for those who are working in the field of social work that 
will encourage their attachment to their job. Eventually, the professional practice of 
those social workers will enhance benefits of vulnerable people and improve social 
welfare.   
 
1. Buddhist perspective on compassion  
Compassion is often described as deep understanding and sympathy toward 
everybody, as well as a willing to put self at position of others in order to understand 
and learn how to compassionate with others and support them. Thereby, people will 
understand better others’ difficulties, grief, and disappointment, which they may have 
never experienced. In the process of becoming aware and helping others, people will 
broaden their mind and improve their gratitude to others.   
According to Dalai Lama, “Love and compassion are essential components that 
without them, people will not exist. Our society will be better when each member has 
compassion with others. That will be a developed society. And then, an unending 
symphony of human development will sound in each breath of human and the universe. 
One of the most important things to pursue happiness is compassion, which means 
have feelings with people and life” (1, pg 15).  
Joan Halifax, an anthropology and ecology researcher as well as a Buddhist 
Meditation Master said that “compassion bring to people power, peace, and their 
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willingness to change their lives. Hence, awake compassion in each person, give 
prominence to and spread compassion in order to help yourself pursue a happy life, 
and a better society.” (10).    
 
2.  Buddhism in Vietnamese life of culture and spirit  
In the establishing and developing process, Vietnamese Buddhism have 
contributed significantly to socioeconomic development of the country in many fields, 
including education. It is worth stating that Buddhism is considered as a key factor of 
the establishment of perspectives, standards, and moral values in the society. In the 
system of Buddhist doctrines, it exists a solid ground of social ethics that lead people 
to the values of honesty, being good, and aesthetics. Any official religion contains 
ethical content, including values, standards, and moral ideals,… It is similar to 
Buddhism. In addition to religion believes, Buddhism has transfer many moral 
standards, such as be pious, honest, humane, good-oriented,… All of these values are 
summarized and expressed in the Buddhist doctrines at two different levels of 
consciousness, which are psychology and thinking pattern. These two levels are 
performed by a behavioral system toward the nature, society, other people, and self in 
usual life. Rooted from an agricultural country in a very tough condition, including 
many floods, drought, and others, Vietnamese people tend to keep in touch, build their 
network, and be solidarity to support and protect each other. It is one of the basic 
values that contribute to the national moral values. Besides, Buddhism transfers its 
social and moral values to individuals, and society. Religious ethics are rules, 
preventive and banned reminds. In other words, religion also help control people’s 
behaviors, especially when people absorb those religious moral doctrines and interpret 
them into their perspectives.  
From all of the mentioned reasons, Buddhism has demonstrated its core values 
and roles in the creating and protecting process of traditional values, such as being 
gentle, polite, forgivable, independent, and mutual support. As a religion, Buddhism 
contains great educated lessons that orient lifestyle and behaviors of each individual, 
each community as well as of each social work activities domestically. This 
characteristic build the identity of social work in Vietnam.  
 
3. Logic of compassion in Buddhism and its expression in practice  
Before Buddhism came to Vietnam, there were some indigenous believes, such 
as Great Mother worship, Village Protector worship, Land God worship, and Ancestor 
worship. By the time, Buddhism came to Vietnam and explained concerns related to 
human life that could not be found in the indigenous believes. To be specific, they are 
questions about human root, life meaning, good lucks or bad lucks in life, and so on. 
Explaining “impermanent, non-ego,” “compassion, sympathy, support, and 
forgiveness,” “karma, reborn,” “cause and effect.” Buddhism contributes to meet the 
spiritual demand and moral standard of community by adding new moral values, 
which are suitable for Vietnamese people’s psychological characteristics. Buddhism 
has been absorbed into national tradition, lifestyle, and behavior patterns of 
Vietnamese people. Vietnamese people not only learn Buddhist doctrines, they also 
practice those doctrines in their usual lives to solve their problems. Although a 
proportion of Vietnamese people do not understand fully and clearly Buddhist 
doctrines of impermanent, non-ego, twelve affinities, the great four truths, karma, and 
reborn, those people still consider themselves as Buddhist followers. They believe that 
if they live a good life, do good things, they will get good payback from life, and vice-
verse. While most Vietnamese people do not remember Buddhist bible, they still feel 
peaceful when thinking of Buddha as a method to relieve their pains. Tran Van Giau 
demonstrated that: “Buddhist belief is popular to most Vietnamese people. They often 
do not understand much complicated Buddhist doctrines but just know something 
about praying, cause and effect, reborn. For a long time, Buddhist doctrines have 
become the moral study of compassion, humanity, mutual support and everyone can 
understand, unlike the complicated original Buddhist doctrines. Doing good things in 
this life is to get peace and good luck in the next life” (5, pg 290). Buddhism maintains 
its educational function that lead people to humane and positive values. Vietnamese 
people come to Buddhism not only for their spiritual need, but also for their social 
morality. For example, the theory of cause and effect of Buddhism points out that 
people must take responsibility for their happiness or suffering, which come from their 
behaviors, not their luck or any punishment of any Gods.  
In usual life, Vietnamese people often practice by their conception that “you 
should support others like you support yourself”, consider affection highly, even 
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reborn, those people still consider themselves as Buddhist followers. They believe that 
if they live a good life, do good things, they will get good payback from life, and vice-
verse. While most Vietnamese people do not remember Buddhist bible, they still feel 
peaceful when thinking of Buddha as a method to relieve their pains. Tran Van Giau 
demonstrated that: “Buddhist belief is popular to most Vietnamese people. They often 
do not understand much complicated Buddhist doctrines but just know something 
about praying, cause and effect, reborn. For a long time, Buddhist doctrines have 
become the moral study of compassion, humanity, mutual support and everyone can 
understand, unlike the complicated original Buddhist doctrines. Doing good things in 
this life is to get peace and good luck in the next life” (5, pg 290). Buddhism maintains 
its educational function that lead people to humane and positive values. Vietnamese 
people come to Buddhism not only for their spiritual need, but also for their social 
morality. For example, the theory of cause and effect of Buddhism points out that 
people must take responsibility for their happiness or suffering, which come from their 
behaviors, not their luck or any punishment of any Gods.  
In usual life, Vietnamese people often practice by their conception that “you 
should support others like you support yourself”, consider affection highly, even 
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higher than reasoning in most situations. Affection plays an important role in 
Vietnamese life. It is not only about affection for family, neighbors, but also for 
enemies. In the history, there were cases of war prisoners being treated well with food 
and other support to help them come back to their home countries. The humane spirit 
was even pushed to a rule in the government law. It is an important base for Buddhist 
moral values to integrate into the country. In Buddhist doctrines, there is an idea that 
“Everybody has its own Buddhist characteristic,” meaning that everyone is equal in 
their the range of karma and rebirth that despite their races, status, people have an 
equal chance to reborn and go to “Nirvada” based on their own karma. According to 
Buddhist doctrines, in the self-training process to become good, people need to 
understand objective rules in order to act in a appropriate way. In Buddhist doctrines, 
“Rules/Giới” are means to free people from dull-witted, suffering, and rebirth to the 
Nirvada (the place of unsuffering and peace). The Big Five Rules of Buddhism 
include: No killing, no stealing, no unmoral sex, no lying, no drinking. These rules 
also aim to build a controllable and stable society by establishing secure communities 
with positive lifestyle. Therefore, Buddhism asserts its privilege as a tool to educate 
and shape behaviors of individuals and communities in social support activities. 
Applying The Big Five Rules, the Vietnamese Buddhism claims its role in orientation 
individuals and society to eliminate evils and bad things and come to Honest, Good, 
and Aesthetics.      
Current social changes have directly impacted on and changed the value set and 
social value scale. The gap between rich and poor widen quickly, leading to a 
materialism lifestyle, which ignores spiritual values, focuses only on fame instead of 
personality completion and social responsibility. In practical life, people tend to come 
to Buddhism to balance their lives and secure their spirit when they face risks and bad 
incidents. To some extent, knowledge from Buddhism reflects recent psychological 
need of Vietnamese people. Thus, many lessons from Buddhism have been stored and 
spread for many families, communities, and societies until now. Its main ideas have 
still been acknowledged and developed in the condition of market economy. Many 
Buddhist rules, which are similar to current social values, are followed by many 
people. Moreover, along with the trend of “Buddhism with life, life with Buddhism”, 
Buddhism nowadays develop more new knowledge and moral values that fit the 
modern society and the trend of secularizing Buddhism.  
Vietnamese people think of Buddhism with their respect that contribute to their 
spiritual power, which support them in their way to overcome their obstacles in life. It 
is particularly true in the context of the market economy with many of negative sides. 
Buddhism doctrines impact considerably on the thought of Vietnamese people of 
moral order and a good society. That ideal guide people to practice good things, 
including charitable activities, as well as to act as people of compassion, forgiveness, 
and other good characteristics as described in Buddhist doctrines.    
By the doctrine of good-oriented characteristics, Buddhism educates people and 
contribute to build a social welfare in order to reach a better society. In fact, Buddhism 
plays a significant role in charity in Vietnam, including building orphanages, elderly 
nursing homes, shelters, providing emergency aids to disaster areas, opening charitable 
classes for poor children, setting up free clinics for the poor, and so on. Those 
charitable activities are models for people to learn and practice their supportive 
activities to vulnerable and disadvantaged people, who are clients of social work. 
Charitable activities have been carried out mostly by Buddhist monks, who have good 
reputation of their characteristic and moral. Hence, people are willing to follow those 
monks to do charity.  
In the complexible situation of globalization currently, the issues of moral and 
personality should be paid more attention to secure social order, social welfare, and 
social development. In the document of the 9th Vietnam Communist Party Annual 
Meeting, the Party (the only party in Vietnam) confirmed the national objective as 
“develop people in a comprehensive way, including enhancement of politic, 
intellectual, moral, physical, creative, community sense, compassionate, and other 
good characteristics. Citizens should train themselves with good tradition of 
antecedent generations to protect the country.” In other words, having been a part of 
Vietnam history for thousand years, Buddhism has maintained its positive values in 
the modern society.      
Nowadays, in many places, especially in big cities, in Buddhist events, there are 
many people visiting Buddhist temples. Those visitors are in different background, 
ages, social classes. They may be elderly, young people, students, government officers, 
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workers, and so on. According to the estimation of the Government Office of Religion, 
80% of Vietnamese people have Buddhist belief in different levels. Many people 
believe that they should obey official and unofficial rules based on Buddhist doctrines 
in order to get good lucks. Buddhist based believes have great influences on most 
Vietnamese people despite their background.   
In the modern society, people have a better living condition, but on the other 
hand, they have to face many social problems. In Buddhist doctrines, there is The Big 
Five Rules (Ngũ giới) of Buddhism include: No killing, no stealing, no unmoral sex, 
no lying, no drinking) and the Ten Suggested Criteria (Thập thiện) (three of physical 
control: no stealing, no killing, no unmoral sex; three of mind control: no greed, no 
hatred, no deluded love; four of your speech control: no lie, no fabrication, no talk-
back, no cruel speech). Besides religious meaning, these rules are appropriate 
behavioral standards in the human society, as well as the moral background to 
maintain family and social orders and security, especially in the industrialization and 
modernization period. The moral rules from the Buddhist doctrines, in fact, play an 
important role in the establishment of social moral in different political regimes and 
different historical period. The national security is based on moral behaviors of each 
individual. Thus, by guiding human moral behaviors, Buddhism contributes to a better 
moral human resource, and then a better society.      
The most significant sign of moral lessons in Buddhism embedded in the 
Vietnamese tradition is about karma and rebirth. First of all, karma is a consequence of 
actions that people conduct in their lives and then, cumulative consequences contribute 
to the picture of their lives. Based on real life experiences and the Buddhist doctrines, 
seniors came to some conclusive proverbs of karma, such as: “We reap as we sow,” 
“One good turn deserves another,” “curses come home to roost,” etc. The moral quotes 
of karma teach people to act carefully in order to get a good consequence not only for 
their lives, but also for their next generations. For example, “the fathers have eaten 
sour grapes, and the children's teeth are set on edge.” In fact, in most communities, 
most grandparents and parents often believe that they should do good things in order to 
leave good consequences to their children. If their children succeed, it comes partly 
from their blessings in the past1.  
In term of “reborn” and “life”, the contemporary life of each individual is the 
next of previous lives in the past, and it will be continued in the future, with the rebirth. 
Karma – Rebirth connect together to become a dual term, which demonstrates that the 
relationship between reborn lives are the outcome of karma: what you sow in your 
previous life will decide what you reap in the next life. Understanding this doctrine, 
people will try not to conduct bad things. This philosophical lesson was absorbed so 
strongly by people through education in family that it becomes a spiritual stimulus for 
people to act morally.  
 In the current Vietnamese society, there are many immoral problems revealed. 
In social media, there are always news of corruption, fall in medical and educational 
moral, domestic and school violence, and so on. Thus, it is useful to apply the four big 
words “love, compassion, joy, discharge” in order to gain a peaceful mind and life, not 
only of Buddhist followers but also of Vietnamese in general. By orienting and 
adjusting human behaviors, Buddist morals have contributed to the development of 
human resources in order to improve social security and international integration.  
In Vietna, Buddhism influences not only elderly but also young people. In 
highchools and youth organizations, there are always philanthropic campaigns, such as 
“Whole leaves protecting torn ones,” “The supportive fund of poor students,” and 
others. Each child has been educated the values of compassion and humanity since 
they were small. Those children learn how to help vulnerable and disadvantage people 
by their own capacity, not only depending on asking money from their parents. Their 
compassion and humanity drive them to take part in meaningful programs and projects, 
which aim to support the poor, unfortunate children, abandoned elderly, etc. A lot of 
young people have volunteered in many rural villages in Vietnam. Their compassion 
based awareness and actions partly come from Buddhist education in families and 
communities.  
Despite limitations, it is undeniable that Buddhist based moral values have 
contributed to the Vietnamese society. With the self-oriented characteristic, Buddhism 
                                                          
1
 See more: Nguyen Hoi Loan (2014), The practical and spiritual characteristics of social work in Vietnam, The 
proceeding of the 16
th
 Social Work Day Conference, Hanoi Education University).   
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guides people to reflect themselves (self-awareness). Hence, they have to think 
carefully before acting in order to avoid hurting others. Recently, in the market 
economy, Vietnamese people’s lives have changed significantly. The more the society 
has developed, the more demanding people are. The individualism has been enhanced 
into a new level that cause more problems in family. The social connection also 
becomes looser. However, the Buddhist doctrines still have had its considerable 
impact on people lives. Many people are willing to help others. For instance, many 
citizens spend their pension, salary, and profit from their business to donate to 
charitable funds to build new schools, award scholarships, and aid patients in their 
surgeries. Some typical programs are “Fund for the poor,” “Charitable bloods,” “For 
the victims of dioxin,” and so on.   
Good and evil are two early terms in the human history and then, have become 
two common moral terms in every historical period. Good – evil are a contradictory 
term couple, and at the same time, are in a tight relationship with each other regarding 
to social morals, religious moral, and Buddhist morals. However, good and evil are 
described differently between in religions and in usual life. In religions, good and evil 
are exaggerated and holized by their doctrines and rules in order to lead people to 
follow them under the control of holy power. In Buddhism, good and evil are two core 
terms. “Good and evil in Buddhist morals are linked with the consequences of 
followers’ behaviors; for a very strict rule of award and punishment by Gods, their 
educated influences are significantly effective” (4, pg.62).  
Many theories maintain that human nature is good, and evils were rooted from 
the appearance of human community establishment, especially when classes 
differentiation exists. Until now, good and evil are still two sides of a human. However, 
in different ethnics and different periods, understandings of good and evil have 
changed a lot. The evil wins the good when an individual loses his/her control. 
According to Buddhism, the evil is a combination of human “greed, anger, stupidity” 
and bad habits, such as being haughty, obscence, over-consuming, jealous, etc. 
Buddhism always guide people to practice good things and avoid conducting bad 
behaviors by its doctrines of “The Big Five Rules” (Ngũ giới) and “The Ten Suggested 
Criteria” (Thập thiện). Those doctrines are also a mean to free people of suffering.      
On the contrary of Heaven and Nirvada, Hell is a place of dead people who 
conduct crime and bad things when they were alive. Buddhism, however, does not 
consider the life in hell is forever. According to the rules of rebirth and karma, who 
pay enough for their crimes will be reborn in other lives that may be better, including 
human life. Buddhism indicates that there are many kinds of hell (in some Buddhist 
ancient documents, there are some notes of 18 levels of Hell and 10 Kings of Hells 
who rule the Hells by their extreme punishments). Depending on the level of crimes, 
people will be sent to the appropriate level based on the rule of karma. Buddhist 
followers believe that Hell is a scary place with fire and smoke, “…many tortures. In a 
place, sinners’ tongues are stretched for buffaloes to plough. In another, sinners’ hearts 
are taken out of their breasts for Devils’ meals. In another, there are sinners’ bodies in 
an extremely hot oil cauldron. In another, sinners have to hug burn bronze columns. In 
another, sinners are on fire. In another, there is full of ice. In another, there are full of 
dirty waste. In another, sinners are tortured by barbed wires. In another, there are full 
of fired arrows. In another, sinners are hit on their backs. In another, sinners’ hands 
and legs are burn. In another, sinners are bitten by steel snakes. In another, sinners 
have to ride on steel donkeys…” (3, pg. 35). The hell, therefore, means a world where 
punishes to eliminate evils. The symbol of the hell supplements to orders and rules of 
reality’s society.     
 
4. Conclusion  
According to Buddhist doctrines, “compassion” is unlimited love to people and 
need to be expressed by specific behaviors; for example, feed hungers, fulfill thirsty 
people, give clothes to those who do not have enough coverage, take care of ill people, 
elderly, treat people in lower social classes well, forgive sinners, advise those who lost, 
and teach stupid people. In overall, Buddhist doctrines focus on humanity, which 
guide people to love others, could be considered as a base of social work practice that 
fit the indigenous culture. Buddhism suggests people to help others, which is more 
meaningful than other kinds of worship.  
Buddhism doctrines tend to build an equal and well-being society by teaching 
people to practice good things and avoid conducting bad behaviors based on human 
compassion. Buddhism doctrines are also quintessence of the national culture that are 
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ground of social work philosophy and practice in Vietnam. It is, at the same time, a 
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Professional Social Work and Buddhist Work as Its Functional Alternative 
Or Buddhist Work and Professional Social Work as Its Functional Alternative 
 
Tatsuru Akimoto, DSW 
Director and Tokunin Professor 
Social Work Research Institute Asian Center for Welfare in Societies (ACWelS) 
Japan College of Social Work 
 
The commonsense of the world is that ‘social work=”Professional Social Work”’, but there are 
many other entities and people that have carried out the same or similar functions as “Professional 
Social Work(ers)” in a society.  We tentatively term them its Functional Alternatives.  Some of 
what can be called Buddhist practices and activities of Buddhist monks, e.g. Pin Weda1 in 
Singhalese in Sri Lanka, is a case in point.  Here, some of commonalities and differences between 
“Professional Social Work” and this kind of Buddhist work, which must be translated as “Buddhist 
social work” in English, are hypothetically presented.  Given these differences, “Professional Social 
Work” nonetheless insists on its authenticity as the only kind of social work, and behaves as if to 
monopolize social work.  Other “social works” seem to be expected to use it as a yardstick to 
which they are to conform.   The difference is not in superiority, but “from which side do we 
discuss, “Professional Social Work” or “Buddhist social work?”  It is my contention that, to 
                                                   
1 Pin Weda means merit earing work.  A sub-categorical term in Pin Weda should be given here 
as an example, if any.  As such a term, however, does not seem to have existed in Sli Lankan 
Buddhism, Pin Weda is temporarily used in this paper just for discussion’s sake.  Prof. H.M.D.R. 
Herath, University of Peradeniya, clarifies for the author: “According to the Buddhist perspective, 
reduction of suffering (dukkha) is the basic responsibility of the societal people.  Therefore, 
people have to help to others; tat activity is called “pin weda”=merit earning work. Help means 
work (weda) for others.  What Lord Buddha said was ‘consider “your works” and others works are 
equal, and that help reduce other’s sufferings.’  In Sinha lease “ath weda” (my works) “para weda” 
(others work).  For the Social Work subjects, we Peraneniya University produced a word “samaja 
artha charya”.  “Artha charya” means meaningful works that include economic, social and moral 
service for the development of others.  Again it is merit earnings (pin weda) activity.  All 
Buddhist monks do pin weda, without any returns.  Whole purpose is spiritual achievement. 
(e-mail letter addressed to the author dated 11 March 2015) 
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establish a global social work beyond Western countries and regions, both have to be placed within 
quotation marks—as it were—and be ascribed an equal position, and the concept of social work 
must be inductively defined from various “social works.” 
    
1. Professional Social Work and Its Functional Alternatives 
 
What are professional social workers doing in the world?  They are working for and 
with the poor, children, the elderly, people with disabilities, offenders, refugees, 
migrants, disaster victims, people with mental health problems, and community/social 
development, all with the aim to alleviate or solve various problems and difficulties in 
lives of those people.  To take a closer look, professional social workers are providing 
various services such as consultation and counseling, advice, referral, mediation, 
advocacy, networking and mobilization of social resources, organization, and 
enablement and empowerment.  They are engaged in assessment, planning, execution 
and evaluation, waiting in offices and outreaching at micro, mezzo, and macro levels.  
“Macro levels” could be considered community and organization levels and policy and 
program levels (e.g. policy analysis, lobbying, social action, enactment, and 
institutionalization).  According to the IASSW/IFSW’s International Definition of 
Social Work in 2001, these promote social change and problem solving in human 
relationships along with the empowerment and liberation of people to enhance 
well-being by intervening at the points where people interact with their environments. 
However, there is a problem.  On this earth, there are 200 countries and regions, and 
the overwhelming majority of those countries and regions have no—or few— 
professional social workers while people there have essentially the same difficulties and 
problems in their lives as in social work “developed countries”.  Those people cannot 
access social work services. 
What should we do?  There seem to be two ways to tackle this dilemma: (1) produce a 
huge number of professional social workers immediately or within several years by 
perhaps copying Western “Professional Social Work”; or (2) import “professional social 
workers” from the social work “developed” countries.  The spontaneous response would 
be “It’s Impossible!” to the first proposal and “That’s social work colonialism!” to the 
second one.  Social work cannot provide its services, or cannot serve all those people 
who have difficulties in their lives in almost all countries and regions in the world.   
One need not worry.  Someone is working to solve those difficulties and problems in 
lives of the people who are confronting these challenges.  The same—or 
similar—functions of professional social workers have been carried out by certain 
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various services such as consultation and counseling, advice, referral, mediation, 
advocacy, networking and mobilization of social resources, organization, and 
enablement and empowerment.  They are engaged in assessment, planning, execution 
and evaluation, waiting in offices and outreaching at micro, mezzo, and macro levels.  
“Macro levels” could be considered community and organization levels and policy and 
program levels (e.g. policy analysis, lobbying, social action, enactment, and 
institutionalization).  According to the IASSW/IFSW’s International Definition of 
Social Work in 2001, these promote social change and problem solving in human 
relationships along with the empowerment and liberation of people to enhance 
well-being by intervening at the points where people interact with their environments. 
However, there is a problem.  On this earth, there are 200 countries and regions, and 
the overwhelming majority of those countries and regions have no—or few— 
professional social workers while people there have essentially the same difficulties and 
problems in their lives as in social work “developed countries”.  Those people cannot 
access social work services. 
What should we do?  There seem to be two ways to tackle this dilemma: (1) produce a 
huge number of professional social workers immediately or within several years by 
perhaps copying Western “Professional Social Work”; or (2) import “professional social 
workers” from the social work “developed” countries.  The spontaneous response would 
be “It’s Impossible!” to the first proposal and “That’s social work colonialism!” to the 
second one.  Social work cannot provide its services, or cannot serve all those people 
who have difficulties in their lives in almost all countries and regions in the world.   
One need not worry.  Someone is working to solve those difficulties and problems in 
lives of the people who are confronting these challenges.  The same—or 
similar—functions of professional social workers have been carried out by certain 
people or segments in each society; otherwise, the society could not sustain itself.  
Family and kin, neighbors, spiritual healers, village people and leaders, lords, kings, 
people of religion, humanists and philanthropists, well-meaning women, volunteers, 
governments, and NGOs are typical examples of this.  We termed them functional 
alternatives in our 2012 JCSW/APASWE Research, (Professional) Social Work and its 
Functional Alternatives. (ACWelS/JCSW, 2013), in which researchers from Cambodia, 
Fiji, Indonesia, Malaysia, and Sri Lanka participated. Those kinds of people have 
worked or are working in almost all communities—in the past and today.  The research 
team visited Cancer Solution, an NPO in Tokyo which supported those who have 
suffered from cancer, after the workshop on the above research in November 2012, and 
in 2011 and 2012, we also encountered various people, groups, and organizations which 
have supported disaster victims in the areas in Tohoku devastated by the tsunami.  
These people neither refer to themselves as social workers nor do they often even know 
what social workers are.  Their achievements, however, are sometimes—or, 
actually—often more effective and satisfactory for clients or service receivers than those 
carried out by the so-called “professional social workers.”  The Malaysian Chapter 
reports on such research results in the above publication. (ACWelS/JCSW, 2013: 96-100)  
 
2.  “Professional Social Work” and “Buddhist Work” 
 —commonalities and differences— 
 
In the above research, a Sri Lankan researcher identified the work of Buddhist monks 
as one of the functional alternatives to “Professional Social Work”.  All social work 
history textbooks refer to works by people of religion—mostly Christianity but, also 
Buddhism—and describe “Professional Social Work” as an extension of their activities.  
There should be something in common; if not, we would not need to refer to people of 
religions and their works in social work today. 
What are the commonalities and differences?  What “professional social workers” and 
Buddhist monks are actually doing look alike, at least on the surface.     
The fields of activities and jurisdiction/functions seem to be identical.  Buddhist monks 
are actively working in fields of income generation and employment promotion, with 
orphans, the elderly without relatives, people with disabilities, war victims, disasters 
victims, community development, etc., all domains which are similar to those 
mentioned in the previous section regarding “professional social workers”.  Both 
Buddhist monks and “professional social workers” support people who have various 
problems and difficulties in lives. 
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We have not yet investigated other commonalities beyond this elementary level, but we 
have come across several major differences between the two.   
The argument which follows is a hypothetical one because of the author ’s ignorance 
about the efforts of Buddhist monks and Buddhism itself.  His understanding is 
limited to brief observations on practices by Buddhist monks and discussions with them 
in two recent research projects in which he was engaged: Religion and Social 
Work—The Case of Buddhism (Vietnam and Japan), and the Sri Lankan case in the 
above Functional Alternative research.  This led to a spinoff project to establish an 
institute of social work education for Buddhist monks in the latter country.  (To test 
this hypothetical argument, practice research by monks and a university “Professional 
Social Work” researcher would be necessary and effective.) 
One difference most commonly heard from non-Buddhist observers is that services by 
“Professional Social Work” tend to be more universal in nature, being institutionalized, 
systematized, and programmed, partly because of the government’s involvement, while 
services by “Buddhist social work” tend to more accidental and sporadic, attending to 
the immediate needs of “clients” who happen to come to monks/temples partly because 
of an understanding of En [pratyaya].  Less attention seems to be paid to the whole 
sub-populations within the society that confront the same problems.  Another 
difference often mentioned by outside observers is the “viewpoint of the stance of service 
recipients’” in “Professional Social Work” and the “viewpoint of the stance of service 
providers, or the top” in “Buddhist work”.  These differences, however, may be just 
incidental phenomena and may not be essential.  A Buddhist Social Welfare Dictionary 
defines En as “not accidental and sporadic but conditioned and woven” (cf. Japan 
Buddhist Social Welfare Association, 2006; 33), and a Japanese Buddhist monk and 
researcher, Ryoshin Hasegawa, once emphasized “not for him (the client) but together 
with him,” and the philosophical background was described as follows: 
 
[Buddhist]2 “social work could be possible on the rejection of a discriminating 
view on human beings—the superior for the inferior and the strong for the weak, 
which are one-sided—and the equality between the subject and the 
object—providers and receivers—must be the base.” (Hasegawa, 1994: 90) 
 
“Professional social work”, too, actually had “viewpoint of stance” from the top in the 
past and even has today. 
Secondly, “Professional Social Work” has its rather clear boundaries of field, activity, 
                                                   
2 [Buddhist] was inserted by the current author. 
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2 [Buddhist] was inserted by the current author. 
and function, and within each of those boundaries, it has further limited territories and 
jurisdictions, while Buddhist work is more all-inclusive.  “Professional social workers” 
do work as a whole within a limited boundary while monks do those works as part of a 
whole, or the broader mission.   
Partly because of this limitedness, thirdly, “Professional Social Work” develops mindsets 
of intention, recognition, conceptualization, and theorization of what they are doing, for 
example, fields, activities, and functions, while Buddhist work does not do so 
necessarily. 
Fourthly, this limitedness further leads professional social work toward science, which 
necessitates that it be empirical and objective, 3  and emphasizes recording and 
documentation.   “Buddhist social work” has been doing whatever monks think 
necessary from Buddhism doctrines and teachings, 4  based on its wisdom and 
experience.  Intermediate (operationalized) variables between fundamental 
concepts—which tend to be abstract—and concrete conducts may not receive much 
attention.   
Fifthly--and contrarily, “Professional Social Work” seems to have lost interest in the 
inner aspect of workers and of the relation between workers and “clients” while 
Buddhist work respects the faith, heart, mind, and spirituality, and that the inner 
relation preexists before being involved in the service relation between that of providers 
and receivers.  Altruism and compassion are cores of Buddhist work.  “Professional 
Social Work” has forgotten those concepts which were once its cores, abandoning them 
somewhere in “Professional Social Work”—although there has been a self-reflection 
from the “post-modern” view.  
The sixth difference is their roots.  “Professional Social Work” is a product of 
industrialization, or Western modernism, to which the orientation towards science 
above also relates.  Its core elements are rationalism, humanism (human-being- 
centeredness), individualism (individual- or self-centeredness), the separation of 
government and religion, and human rights and social justice. It is infused with the 
legacy of Christianity.  Buddhist work has its roots in Buddhism doctrines and 
teachings, and the core elements are compassion (karumà), benevolence (jihi), charity 
(maitrī), En (pratītya; relationship), etc.  (cf. Loan, 2011: 69) 
The largest difference comes from the word, “professional”, itself.   The work or service 
provided by “Professional Social Work” must be offered as an occupation or job, or for 
money, with various conditions.  A profession is a major category of occupations in the 
                                                   
3 There has been self-reflection from the view of “post-modern”. 
4 The question is easily raised,” If so, why do not all monks do thus?” 
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Standard Occupation Classification of each country as well as international 
organizations.  That Buddhist work cannot be done as an occupation/job, or for money 
or compensation with various conditions, is its essence.   
The term “professional” has multiple meanings.  It sometimes means that the work or 
service provided must be 1) high enough in quality and 2) quality-assured or given by 
persons equipped with certain qualifications in training/education (e.g. degree, 
certification/license, and registration).  Some people doing the same at the same level 
or even better and more satisfactorily are without these qualifications and criteria.  
The work and services provided by Buddhists could be inferior or superior to those by 
“Professional Social Work” in quality.  Buddhist work has no qualification programs at 
this moment, for instance, in Vietnam and Sri Lanka, but could have them if it should 
want such. 
Most of these above points were referred to in the introductory chapter of the most 
recent year’s report of our current project. (Akimoto, 2013: 2-3)  Some other differences 
were also mentioned by the Sri Lankan author in his chapter of the above Functional 
Alternatives research report. (Wickramasinghe, et.al., 2013: 141) 
 
3.  Buddhist Work and Its Functional Alternatives 
 
How do Buddhist monks name this Buddhist work?  How should we term it in case 
they do not have their own naming?  Pin Weda in case of Singhalese? If it must be 
translated for discussion in English, “Buddhist social work” would be the only plausible 
choice.   
Having the above differences in the previous section, which social work should be the 
standard or yardstick? So far, we have used “Professional Social Work” for this 
purpose.  “Professional Social Work” represents the main and “Buddhist social work” a 
subordinate.  Thus, “Buddhist social work” is a Functional Alternative of “Professional 
Social Work”. 
Why must “Buddhist social work” be subordinate to “Professional Social Work”?  
“Professional Social Work” is 100 years old or maybe 200 years at most.  Buddhism is 
2600 years old, and has been practicing “social work” or Samāja Weda in case of Sri 
Lanka during this time.   
From which side do you see matters, from Western “Professional Social Work” or 
“Buddhist social work”, i.e. “Pin Weda.”?  From the latter side, the title, “Professional 
Social Work and its Functional Alternatives” should be turned around to the subtitle, 
“Buddhist Social Work and its Functional Alternatives”.  “Professional Social Work” is 
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2600 years old, and has been practicing “social work” or Samāja Weda in case of Sri 
Lanka during this time.   
From which side do you see matters, from Western “Professional Social Work” or 
“Buddhist social work”, i.e. “Pin Weda.”?  From the latter side, the title, “Professional 
Social Work and its Functional Alternatives” should be turned around to the subtitle, 
“Buddhist Social Work and its Functional Alternatives”.  “Professional Social Work” is 
a functional alternative of “Buddhist Social Work” or “Pin Weda.”.  
The matter is not to conform or fit one to the other--while of course adaptation would be 
necessary and may actually have happened between the two sides.  Adaptation must 
be not one-way but two-way.  “Professional Social Work” behaves as if it were the 
authentic one or even monopolizes social work insisting on the equation, social 
work=“Professional Social Work”.  “Professional Social Work” must be the only social 
work, so it thinks.  Using theirs as a yardstick, they assesses whether others are social 
work or not or how much others have deviated. 
Partly, of course, it comes from the language issue.  As long as we use English, it 
cannot be helped as the authenticity ultimately resides on the side of the language.  
Standing on the Singhalese side, what we discuss would be Pin Weda, and social work 
in English is translated as Pin Weda.   
The current thinking is all right as long as social work stays in the Western world where 
“Professional Social Work” was born and matured.5  However, once it goes beyond the 
territory, both “Professional Social Work” and “Buddhist Pin Weda [social work, being 
translated in English]” are equal in authenticity.  Through abstraction and synthesis 
from among and on the base of both “Professional Social Work” and “Buddhist social 
work”, social work is to be defined inductively. 
Western “Professional Social Work” is indeed one social work, but there are many 
other social works.  “Buddhist Social Work” is one of them.  If one wants social work 
to be a global one, it must be fundamentally reexamined.  In the future, global social 
work should be constructed based on both “Professional Social Work” and many other 












                                                   
5 More accurately speaking, this is applicable for “within the Western world” as there 
are many other functional alternatives as discussed in the first section. 
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Report from Shukutoku University 
淑徳大学報告 
国際共同研究「ソーシャルワークにおける仏教の役割」の成果と意義 
―３年間のまとめと今後の展望―   研究代表 田宮 仁 
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第 4 回ベトナム現地調査 (南部・ホーチミン②) 
第 5 回ベトナム現地調査 (中部・フエ／南部・ホーチミン③)       博士後期課程 佐藤成道 
 
４ ワークショップ記録 
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第 3 回合同ワークショップ                 博士後期課程 梅原 芳江 






















とりわけ、ベトナム国立社会人文科学大学(USSH) Nguyen Van Kim副学長、Pham Quang Minh 
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• また、ベトナム国立社会人文科学大学（USSH）が提示した 5 つのグループのうち、
どれに対応しているかを、寺院名の後にカッコ書きのなかで数字で示した。 
  （①子ども②高齢者③エイズ HIV④精神障害者⑤障害者） 
• なお、上記の 5 つのグループ別に、表としてまとめた。 
第 1 回ハノイ現地調査 
• 日程：2012 年 7 月 20 日（金）~26 日（木） 
• A 菩提寺（①②③④⑤） 
• B 仏跡寺（①） 
• C 法雲寺（③） 
• D 洪福禅寺（その他〈ボランティア〉） 
合同ワークショップ 
• 日程：2012 年 8 月 18 日（土）~22 日（水） 
第 2 回ハノイ現地調査 
• 日程：2012 年 11 月 21 日（水）~27 日（火） 
• E 博母寺（及びネン寺）（その他〈ボランティア〉） 




第 1 回ホーチミン現地調査 
• 日程：2013 年 6 月 10 日（月）~16 日（日） 
• G 法雨古寺（①） 
• H 祈光寺Ⅱ（①②④⑤、その他〈診療所〉） 
• I 霊光寺（⑤）           
• J 光林寺（②） 
• K 竹村（①②） 
• L 円覚禅寺（①②） 




• 華厳寺（前 ベトナム仏教慈善会長の釋智光住職へインタビュー ） 
• 補助静養センター（公的） 
第 2 回ホーチミン現地調査 
• 日程：2014 年 3 月 18 日（火）～24 日（月） 
• N 浄厳寺（①） 
• O 善縁家（⑤） 
• P 葉寺（①） 
• Q 妙法寺（①⑤） 
第 1 回フエ現地調査 
• 日程 2014 年 8 月 2 日（土）～9 日（土） 
• R 徳山寺（①） 
• S 浄徳寺（②） 
• T 龍樹寺（⑤） 
• U 妙圓寺（①②）  
• 浄竹家（私立） 
• フエ補助センター（公的） 
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Ⅱ.  A モデルの寺院施設の考察から見えてきたこと 
１．A モデルとは  
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B モデルとの違いで A モデルに言えことは大きく 2 つある。それは、対象者を当初から
限定していないことと、当初から福祉の実践を行うということ自体を必ずしも計画して行
ってきたわけではない、ということである。これらの「はじまり」に特徴を以て、ベトナ











２．ベトナム仏教の福祉の実践における A モデルの位置づけ 
 ベトナムの寺院施設の特徴を把握するために、A～D モデルへの分類が行われ、A モデ
ルが、ベトナムの寺院施設の福祉の実践の代表的なモデルであることが判明した。A モデ
ルは、モデル分類を行った調査寺院施設 21 のうち 11 (約 52％) と半数を占めている。こ























































































査をもとに、各都市における以下の A モデルの 3 寺院施設の調査報告を簡単にまとめる。 
(1) 菩提寺
ぼ だ い じ





【通称：葉寺】(ホーチミン [南部] ／２０１３年度) 
(3) 妙圓寺
みょうえんじ












・インタビュー対象者：釈曇蘭 (Thich Dam Lan ) 住職 (５６歳) 
・「はじまり」：1989 年、釈住職の御師匠が慈善活動を始めた。有名なご住職で、寺院に
多くの人が訪れ、政府や仏教会などと相談するなどする中で施設が始ま











・人数：約２５０名【 0 ～ 20 歳 (約 140 人)、70 ～ 80 歳 (39 人)、 
80 ～ 100 歳 (20 人)、100 歳 以上 (2、3 人)】 
・職員：４７名 (利用者でもある) 
     【倉庫管理・お金管理・施設環境管理・薬管理・外部の公人対応など、    
                        給料(1 ヶ月)：200 万ドン[約 8,000 円]】 
      【子どもの面倒を見る、お母さん、給料(1 ヶ月)：60 万ドン[約 2,500 円]】 
        【外部からのガードマン、 給料(1 ヶ月)：800 万ドン[約 35,000 円]】 
          ※ 他に、建築関係者５名(通常期)へ月２万円など 










・人数：約６０名【親がいない子ども (40 名)、高齢者 (20 名)】 
・職員：１０名 【ボランティアとしてだが、約 5,000 円】 
      ⇒ 他に、建築関係者５名(通常期)へ月２万円など 
・施設の経費 (１ヶ月)：約１５万円 (職員の給料を除く) 
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80 ～ 100 歳 (20 人)、100 歳 以上 (2、3 人)】 
・職員：４７名 (利用者でもある) 
     【倉庫管理・お金管理・施設環境管理・薬管理・外部の公人対応など、    
                        給料(1 ヶ月)：200 万ドン[約 8,000 円]】 
      【子どもの面倒を見る、お母さん、給料(1 ヶ月)：60 万ドン[約 2,500 円]】 
        【外部からのガードマン、 給料(1 ヶ月)：800 万ドン[約 35,000 円]】 
          ※ 他に、建築関係者５名(通常期)へ月２万円など 










・人数：約６０名【親がいない子ども (40 名)、高齢者 (20 名)】 
・職員：１０名 【ボランティアとしてだが、約 5,000 円】 
      ⇒ 他に、建築関係者５名(通常期)へ月２万円など 
・施設の経費 (１ヶ月)：約１５万円 (職員の給料を除く) 








・インタビュー：なし【施設視察のみ釈女妙忠  (Thich Nu Dieu Trung)             
和尚のご案内】 
・「はじまり」：活動は、40 年前から行っており、「はじまり」として、子どもの施設は
1992 年、高齢者の施設は 2000 年に設立された。 
・対象：３歳～５歳 (幼稚園) 
・費用：保育所、１万ドン (約５０円／１日) 
 ・時間：7：00 ～17 : 00 
・人数：１２５名 (幼稚園) 
            ２３名 (老人ホーム・50 代～最高齢 96 歳) 
・職員：  ８名【保育士・１万５千円】、３名【図書館(コンピュータ)】、 





 本項では、前項の 3 都市の寺院施設をもとに、A モデルの寺院施設から見えてくるベト
ナム仏教の福祉の実践の実態や今後の課題、そして将来的な在り方への提言をまとめる。 
 前項の 3 都市における A モデルの代表的な各寺院施設の概要を見ると、共通点や課題を
見出せる。A モデルの特徴として取り上げてあったように、対象者を限定しないというこ
とがわかる。施設形態として、同じ施設に子どもや高齢者が共に生活していることは珍し











































































































































































博士後期課程 佐藤 成道 
 
■園長 (Phat  tu 住職の 15 番目のお弟子さん)：圓光
えんこう
 (Vien Quang) 和尚 




■通訳・聞き手：Nguyen Thi Du（以下グェン尼あるいはグェン） 
 
インタビュー日時 





























許可が下りなかった。2006 年から 2008 年まで、ほぼ 2 年間活動して運営して、い
い効果となったから、2008 年に許可が下りました。 
藤森：2006 年に申請をして、2008 年から許可。 





それで、住職は、そのお寺で 2 番目の施設を開いてみんなを勉強をさせたいと。 
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それで、住職は、そのお寺で 2 番目の施設を開いてみんなを勉強をさせたいと。 



















圓光和尚：2 歳から 5 歳までが中心です。 




のように無料の所は、ほとんどないので、ここしかないです。だから、2 歳から 5 歳










圓光和尚：そうです。私のお師匠さんは、ここに来たのは 33 年前ですが、33 年間の中で、ほぼ
20 年間、慈善活動をしています。 
藤森：33 年間のなかの 20 年間？それとも、33 年間の前の 20 年間？ 



















































































圓光和尚：ベトナムは、年齢が 2 つあります。西暦を計算すると、41 歳。陰暦にすると、40 歳。
1997 年に出家しました。このお寺のお弟子さんは、15 番目となります。全部計算す
ると、お弟子さんは、60 人くらいいます。 



















30％くらい。このクラスは 30 人預かります。でも、ちょっと多い場合は、1 人 2 人
くらい入れるけど、50 人は入れない。 
藤森：そうすると、どれくらいだろう。100 人来て、入れるのが 30 人くらい？ 
圓光和尚：年齢によってです。8 つのクラスがあります。その年齢によって倍率は違います。例
えば、1 つのクラスで、30 人まで。1 人の先生が 15 人くらい担当。そしたら、2 人
の先生は 30 人くらいを面倒見るので、できるだけ 1 人か 2 人だけ増やす。なぜなら
ば、安全を保障するため。 
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圓光和尚：あるものを提供します。例えば、入学願書とか、設立規約書、設立から 5 年間で 1
回まとめて報告やら何が運営する、それを皆さんが読んだら全部わかります。 
藤森：有難うございます。 
圓光和尚：それで、お師匠さんは、できれば 5 年間ずつ 1 回その紀要書をやるので、間もなく
10 年になるんですね。今年は 7 年目だから、10 年目になったら、紀要集をやって、
皆さんにあげます。 
藤森：有難うございます。 

























全部無料じゃないです。1 ヵ月は、1 万ドン(約 50 円)払ってくださいとか、そういう
ところは取っています。でも、完全に無料なのは、ここだけです。 































全部無料じゃないです。1 ヵ月は、1 万ドン(約 50 円)払ってくださいとか、そういう
ところは取っています。でも、完全に無料なのは、ここだけです。 





































12 時 00分：昼食 「菩薩」(精進料理店・淨厳寺が運営) にて 
13時 00分：寺院運営施設 (幼児学校[幼稚園]・TINH NGHIEM[ティン ヴィンギェム]) 
視察 寺院から徒歩にて 5分 
14時 00分：園内にて、圓光園長にインタビュー 再開 
障害児・病児への対応 










































































































圓光和尚：62 歳です。1952 年生まれです。 




















ン、いっぱいあります。特に、例えば、先生の日があります。11 月 20 日。その日に、
親たちは、自分自身で花を買って、子どもに渡して、子どもから先生に渡します。ま















圓光和尚：免許持っている先生は、クラスで 1 人だけ。残り 2 人は、保母です。 
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② 妙法寺 住職インタビュー記録 
 
                            構成・文責 
大正大学綜合仏教研究所 
研究員 菊池 結 
 
■住職：釈慧徳 
        円覚禅寺住職 
■聞き手：藤森雄介（淑徳大学・准教授） 
秋元樹（日本社会事業大学 Asia and Pacific for Social Work Education） 
佐藤成道（淑徳大学大学院） 
菊池結（大正大学綜合仏教研究所・研究員） 
■通訳・聞き手：Nguyen Thi Du（以下グエン尼あるいはグエン） 
 
インタビュー日時 
○2013 年 3 月 22 日（土） 
・10 時 45 分：施設見学 
・11 時 30 分：ご住職にインタビュー開始、円覚禅寺住職同席 






住職：66 歳、10 歳に出家しました。あの、ホーチミンで、1983 年にホーチミンに行きま
した。 
藤森：それで、えっと、こういったお年寄りや子供たちを預かることを始めたのは？ 

























フエから、呼んで、10 月くらいこっちにきました。お姉さんは 8 月来ました。 




藤森：最初は 8 月にお姉さん、でも続かなくて？ 
住職：はい、つらいから。 
藤森：えっと、ピックさんから、妙空さんにこのお寺を受けたのは、もっとまえ？もう 1983
年に……、でもそのあと 10 月には……？ 
グエン尼：先生、子どもたちと、ちょっと、記念撮影だって。 
藤森：ああ、そうですか。 
住職：先生、1983 年 8 月にもらって、お姉さんに渡したんだけど、お姉さんは嫌になって
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住職：捨てられた子、1983 年 11 月に受け取って、それから毎年毎年、赤ちゃんを受けた
ので、1999 年に 26 人、子どもをもらいました。それで、いままで 300 人くらい育
てました。で、300 人のなかで、いまわたしが紹介した 58 人がちゃんと仕事をやっ












住職：先生、去年は多かったけど、今年は 1 人だけ妊娠、今いるんですが、2013 年は 16
人が妊娠で、もう産みました。あの、お年寄りは 12 人、車イスのお年寄りも 12 人、













藤森：職員さんは、ボランティアなんですよね。弟子 4 名は手伝い？ 
グエン尼：弟子は本当は 14 名いたんだけど、ホーチミンで修行させて、帰ってこない。今
4 名だけ。 




住職：1 ヶ月ごと計算してないですけど、夏休みとかもあるんでだいたい 1 年間で、日本円
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住職：あの、それは交代でやっている方がいる。わたしが分けて 1 人の保母さんは 3 人の
子どもを面倒する。それで、新しい拾った子は、1 人だけ面倒する。はいったばかり



































住職：あの、それは交代でやっている方がいる。わたしが分けて 1 人の保母さんは 3 人の
子どもを面倒する。それで、新しい拾った子は、1 人だけ面倒する。はいったばかり






























住職：先生、この 1983 年からずっと活動して、やっと 2007 年に法人を登録されて、行政、
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○3  徳山寺 住職インタビュー記録 
 
                                     構成・文責  
                           淑徳大学大学院  









（Thick Nu Minh Tu） 
■聞き手： 





 Nguyen Kim Hoa（ベトナム国立社会人文科学大学・准教授） 
Nguyen Hoi Loan（ベトナム国立社会人文科学大学・准教授） 
Phuong (ベトナム国立社会人文科学大学・教員) 
■通訳： 
① Nguyen Thi Du （日新窟・尼僧 以下グェン尼あるいはグェン） 







































既に、お寺として 500 人子どもを預かっていた。今のご住職は 1975 年から。この










丁度 50 年間、私は 47 年間、もう一つ近くにお寺があります。2 か所持っています。
戦争中で貧乏だから皆で力を支えてやってきた。私たち出家者は、鍵のような存在
だと思っていました。なぜ、“鍵”かというと、身体はお寺のなかに心は社会の中に

























既に、お寺として 500 人子どもを預かっていた。今のご住職は 1975 年から。この










丁度 50 年間、私は 47 年間、もう一つ近くにお寺があります。2 か所持っています。
戦争中で貧乏だから皆で力を支えてやってきた。私たち出家者は、鍵のような存在
だと思っていました。なぜ、“鍵”かというと、身体はお寺のなかに心は社会の中に
貢献しています。その頃、フエの郊外にある 10 か所で 100 人に授業していました。
お金は全く無いですけれども、勉強しないとこの社会に貢献できないから子どもた
ちに勉強させた。そうですね、私たちの信心はやはり仏陀から与えてくれた力があ




















皆さんも 10 年間、つまり 1986 年からずっとやってきて、私たちは慈悲心があるか
らこそそれをすごく信じている。でもベトナムの仏教者共産党は、その愛する心そ
の頃まだ理解してくれなかった。でも 10 年後共産党は、理解できてくれて徳山寺に
1,000 ㎡土地を提供してくれました。それは 1997 年でした。2 年後、大きな台風で
氾濫しました。台風によって大氾濫になったときにも、我々と子どもが 2 階までに
逃げた。この 1 階は全部水だったんですね。ベトナム共産党は平均として一人は 10
㎡で住む計算して「100 人まで育てなさい」と。1,000 ㎡だから 100 人でちょうどい
い計算でした。でもこの周りの農民たちがお坊さん、尼さん育てる 200 人だからそ








































































































































この子を産んで、900 グラムだったの…。ふつうだとみんな 2,800から 3,400グラム
ですけど、900 グラムだからすごく弱い状態だった。もう、親も諦めて“看護系入れ
て産めよ”と思っていた。で、住職が受け取って面倒して、それは 8 か月住職面倒






























































住職：最初は 1986 年、20 人から…。彼女が一生懸命やってきたからこの地域の政府も成
果を認めたから色々賞をいただいている。皆さんもわかるように政府も認めてくれ
たので、子どもの出産届け、戸籍など書類も全部政府がやってくれています。 



















































住職：1 日 5 万円位かかる。食べ物・ミルク・電気・水道・生活を入れて 1 日 5 万円。1 か








住職：全部で 30 人の職人です。その他に一週間 3 回位ボランティア団体来てやってくれて
15 人です。医者は一人です。尼さんは 20 人、その他は 10 人のうち一人運転手バス
で見送ったり出迎えしたりして、3 人が庭と野菜植えたりそれから薪を割ってご飯す
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一つのお寺）尼さん 40 人、今、安居中だから朝 3 時半起きて色々教えています。教
え終わったらこっちに行く。2 か所で通っています。 
















































































































   失礼ですが、生年月日と出家をされたのは何歳の頃でしょう。 
住職：1969 年 9 月 19 日に出家、生まれたのは答えない。今 67 歳この施設 47 年間。自分
で計算してください。 
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きっかけ。1964 年、ベトナムは戦争中この徳山寺もともとあった場所は“ナントウ”
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きっかけ。1964 年、ベトナムは戦争中この徳山寺もともとあった場所は“ナントウ”

















































































きます。3 番目は、卒業実習です。大学卒業論文の実習ですね。これは 4 か月間行き
ます。指導のもとに論文のテーマによって例えばソーシャルワーク中心だったら、
ソーシャルワーカーの人と行く場合もあります。 
秋元：さっき聴いた 40 の大学の 20 は専門学校ですよね。あとの 20 は大学 4 年生の大学。 
グェン：教育訓練大学。 
秋元：だいたい学士になるよね。ありがとう。 
Loan：最初短い時間、2 か月・4 か月。さっき申し上げた 4 つ実習のなかに、2 番目 2 か
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2020 年までに、6 万人ソーシャルワーク・ソーシャルワーカー学んでいる人を訓練、
まぁ育てるっていうか教えるんですね。それは 3 万 5 千人もう一度、教育訓練させ






















































































年間平均気温は 28 度である。季節は 3 つに分けられ、乾季と雨季および春がある。3 月か
ら 8 月までが乾季となり、最高気温が 35℃から 40℃まで上昇し暑くなる季節で、最も暑く
なる 6月と 7月には月間最高気温が 34℃となる。8月後半から翌年 1 月までが雨季となり、
9 月から 12 月までモンスーンの影響が大きく、特に 10 月の雨が凄く月間降水量が 680 ミ
リメートル（11 月も 640mm）にもなる。雨季は、大量の雨と冬場の温度低下により気温
が下がり、雨季の平均気温は 20℃となり、時々最低気温が 9℃になることがある。最も涼























































年間平均気温は 28 度である。季節は 3 つに分けられ、乾季と雨季および春がある。3 月か
ら 8 月までが乾季となり、最高気温が 35℃から 40℃まで上昇し暑くなる季節で、最も暑く
なる 6月と 7月には月間最高気温が 34℃となる。8月後半から翌年 1 月までが雨季となり、
9 月から 12 月までモンスーンの影響が大きく、特に 10 月の雨が凄く月間降水量が 680 ミ
リメートル（11 月も 640mm）にもなる。雨季は、大量の雨と冬場の温度低下により気温
が下がり、雨季の平均気温は 20℃となり、時々最低気温が 9℃になることがある。最も涼






○4  龍樹寺 インタビュー記録 
                          
 構成・文責  
                            淑徳大学大学院 
博士後期課程 梅原 芳江 
 
■話し手： 
龍樹寺の尼僧：釈女和厳（住職不在のため、7 番目の弟子 Thich Nu Thoai Nghiem）尼  
龍樹寺が運営する施設職員（師範学校卒業）:カンさん（女性） 
■聞き手： 





Nguyen Kim Hoa（ベトナム国立社会人文科学大学・准教授）、 
Nguyen Hoi Loan（ベトナム国立社会人文科学大学・准教授） 
Phuong (ベトナム国立社会人文科学大学・教員) 
■通訳： 
 Nguyen Thi Du （日新窟・尼僧 以下グェン尼あるいはグェン） 













和厳尼：5 歳から死ぬまで。一番上は 46 歳の人がいました。 




○4  龍樹寺 インタビュー記録 
                          
 構成・文責  
                            淑徳大学大学院 
博士後期課程 梅原 芳江 
 
■話し手： 
龍樹寺の尼僧：釈女和厳（住職不在のため、7 番目の弟子 Thich Nu Thoai Nghiem）尼  
龍樹寺が運営する施設職員（師範学校卒業）:カンさん（女性） 
■聞き手： 





Nguyen Kim Hoa（ベトナム国立社会人文科学大学・准教授）、 
Nguyen Hoi Loan（ベトナム国立社会人文科学大学・准教授） 
Phuong (ベトナム国立社会人文科学大学・教員) 
■通訳： 
 Nguyen Thi Du （日新窟・尼僧 以下グェン尼あるいはグェン） 













和厳尼：5 歳から死ぬまで。一番上は 46 歳の人がいました。 

























和厳尼：だいたい、1 ヶ月日本円で 30 万円位（職員 12 名分の給料込み）。ここで生活する
子どもは 30 人、家に帰る子は 44 人です。 













































和厳尼：仏教の慈悲に基づいてやっている。ここにいる障害者の人数 74 名、男 48 名・女
26 名。泊まっている人数は 30 人、外来 44 人。ダウン症２0 人、知的障害者 33
人、運動機能弱い人 4 人、大脳に疾患若しくは障害のある人 4 人、話せない・聞




































和厳尼：仏教の慈悲に基づいてやっている。ここにいる障害者の人数 74 名、男 48 名・女
26 名。泊まっている人数は 30 人、外来 44 人。ダウン症２0 人、知的障害者 33
人、運動機能弱い人 4 人、大脳に疾患若しくは障害のある人 4 人、話せない・聞


































































































































第 4 回 ベトナム現地調査 (南部・ホーチミン②)報告書 
                           
                                                    構成・文責 
淑徳大学・大学院 
博士後期課程 佐藤 成道 
調査日程概要 
◎ 参加者 (敬称略) 
  淑徳大学チーム 
   藤森雄介・菊池結・Nugyen Thi Du(グェン尼)・佐藤成道 
  社会事業大学／Asia and Pacific Association for Social Work Education( APASWE)  
   秋元樹  
◎ 調査日程 
・2014(平成 26)年 3 月 18 日(火) ～ 24 日(月)【5 泊 7 日(機内 1 泊)】 
※時間表記は、ベトナム現地時間（日本より 2 時間遅い） 
月日 事項 備考 
3/18(火) 成田空港 9：30 発  
⇒ホーチミン・タンソンニャット国際空港 14：20 着
(VN301)  
ロイヤル ロータス ホテル サイゴン  










    幼稚園 ： TINH
テ ィ ン
 NGHIEM






寺 (ホーチミン 4 区) 






 (クチ) 【私・複】 
午後：クチトンネル (地下道) 見学 













 ロイヤル ロータス ホテル サイゴン 泊 
 




ロイヤル ロータス ホテル サイゴン 泊 
 
23(日) 午後：華厳寺 




24(月) 夜中：ホーチミン・タンソンニャット国際空港 1：30 発 






※ 犯罪者・遺児・高齢者など、約 3,000 人が生活している国立施設 (名称不明・ビンヅン
省)は、外国人という懸念から、今回は中止に。 
 
3 月 19 日(水) 




寺 (ミトー) 到着 
11 時 00 分：Phat  tu 住職の 15 番目のお弟子さんで保育所の圓光
えんこう
 (Vien Quang) 園長に
インタビュー開始 →詳細はインタビュー記録に掲載 
・施設概要：前回調査時に視察した永長寺の山門にある寺院で、住職に師事  
したのが、1981 年。最初の 13 年間は、橋や道を造っていたが、ここ 20 年間
は、慈善活動を行なっている。日本の保育園にあたる施設は、2 歳～5 歳の公
立の施設に行けないミトーのあるティエンザン省の貧しい家庭を対象として












 ロイヤル ロータス ホテル サイゴン 泊 
 




ロイヤル ロータス ホテル サイゴン 泊 
 
23(日) 午後：華厳寺 




24(月) 夜中：ホーチミン・タンソンニャット国際空港 1：30 発 






※ 犯罪者・遺児・高齢者など、約 3,000 人が生活している国立施設 (名称不明・ビンヅン
省)は、外国人という懸念から、今回は中止に。 
 
3 月 19 日(水) 




寺 (ミトー) 到着 
11 時 00 分：Phat  tu 住職の 15 番目のお弟子さんで保育所の圓光
えんこう
 (Vien Quang) 園長に
インタビュー開始 →詳細はインタビュー記録に掲載 
・施設概要：前回調査時に視察した永長寺の山門にある寺院で、住職に師事  
したのが、1981 年。最初の 13 年間は、橋や道を造っていたが、ここ 20 年間
は、慈善活動を行なっている。日本の保育園にあたる施設は、2 歳～5 歳の公
立の施設に行けないミトーのあるティエンザン省の貧しい家庭を対象として




にティエンザン省から許可が下りた。2013 年には、7 ㎞離れた場所に、2 番
目となる施設を設立。子どもの人数は、前者が 219 人、後者が 21 人である。 
・13 時 00 分：寺院運営施設 (幼稚園・TINH NGHIEM[淨厳]) 視察 
・14 時 00 分：園内にて、圓光園長にインタビュー 開始 
・15 時 10 分：淨厳寺  出発  
・15 時 30 分：淨厳 (第 2 幼稚園) 視察 
・16 時 00 分：淨厳 (第 2 幼稚園) 出発 車にて移動 




寺 (ホーチミン 4 区)  到着 
        観世音菩薩 御命日法要 
・19 時 00 分：グェン尼 説法開始 
・19 時 20 分：夕食 精進料理を御馳走になる 
・21 時 00 分：慶隆寺 出発  
 3 月 20 日(木) 




 (クチ) 到着 
       施設視察 
・11 時 15 分：陳氏■江 (施設長) にインタビュー 開始 








身が所有する土地に施設を設立。今年で 26 年目を迎え、15 名が
亡くなったが、施設内に祭壇があることに特徴がある。125 名が
入所しており、内訳は、73 名が重症心身障害児・者、15 名が知
的障害、22 名が学校に通学、10 名が高齢者、3 人が仕事、2 人が
入院で、遺児や障害児と暮らしている。 
・12 時 45 分：休憩 
・13 時 10 分：善縁家 出発  




       サイゴン ― ジャディン地区党委員会基地 視察 
・16 時 30 分：ベンユオック寺 
               クチの地下トンネル近くにあるベトナム戦争戦没者慰霊寺院 
・17 時 10 分：ベンユオック寺 出発 車にて移動 
・19 時 30 分：グェン尼の信者、洋国泰 (DUONG QUOC THAI) 氏の自宅訪問 
        同氏は、サイゴンプラスチック包装株式会社の会長を務めており、 
今年 2 月 21 日、ホーチミン市駐在パキスタン総領事館の名誉総領事に任
命された 
・20 時 45 分：洋国泰 (DUONG QUOC THAI) 氏 別邸 到着 
       グェン尼 開眼供養 
・21 時 20 分：洋国泰 (DUONG QUOC THAI) 氏 別邸 出発  
3 月 21 日(金) 




寺 (ニャベー県、通称：葉寺) 到着 
        施設視察 
・10 時 50 分：釋伝四 (Phog Uan Chua La T-T) 御住職にインタビュー 開始 
      ・施設概要：1996 年から本寺院にて、子どもを中心に預かる活動を始め、 
現在、40 名と生活されており、お年寄りも 20 人が暮らしている。 
御住職は、赤十字の職員や仏教慈善会の副会長をしており、慈善 
活動は広くメディアで取り上げられている。2 月の慈善活動への 
支出は 510 万円で、多くの人や住職の健康チェック、漢方や健康 
食品を提供するなど、アジア各国で幅広い活動を行なっている。 
現在、60歳 (西暦) で、1986年の改革開放までは良医 (鍼灸医) と 
して活動をしていた。その後に出家し、本寺院に入り、現在、 
お布施だけで、寺院での修行と慈善活動を行なっている。 
・13 時 00 分：昼食  
・14 時 00 分：玄荘寺 出発  
・14 時 30 分： ホテル到着 





       サイゴン ― ジャディン地区党委員会基地 視察 
・16 時 30 分：ベンユオック寺 
               クチの地下トンネル近くにあるベトナム戦争戦没者慰霊寺院 
・17 時 10 分：ベンユオック寺 出発 車にて移動 
・19 時 30 分：グェン尼の信者、洋国泰 (DUONG QUOC THAI) 氏の自宅訪問 
        同氏は、サイゴンプラスチック包装株式会社の会長を務めており、 
今年 2 月 21 日、ホーチミン市駐在パキスタン総領事館の名誉総領事に任
命された 
・20 時 45 分：洋国泰 (DUONG QUOC THAI) 氏 別邸 到着 
       グェン尼 開眼供養 
・21 時 20 分：洋国泰 (DUONG QUOC THAI) 氏 別邸 出発  
3 月 21 日(金) 




寺 (ニャベー県、通称：葉寺) 到着 
        施設視察 
・10 時 50 分：釋伝四 (Phog Uan Chua La T-T) 御住職にインタビュー 開始 
      ・施設概要：1996 年から本寺院にて、子どもを中心に預かる活動を始め、 
現在、40 名と生活されており、お年寄りも 20 人が暮らしている。 
御住職は、赤十字の職員や仏教慈善会の副会長をしており、慈善 
活動は広くメディアで取り上げられている。2 月の慈善活動への 
支出は 510 万円で、多くの人や住職の健康チェック、漢方や健康 
食品を提供するなど、アジア各国で幅広い活動を行なっている。 
現在、60歳 (西暦) で、1986年の改革開放までは良医 (鍼灸医) と 
して活動をしていた。その後に出家し、本寺院に入り、現在、 
お布施だけで、寺院での修行と慈善活動を行なっている。 
・13 時 00 分：昼食  
・14 時 00 分：玄荘寺 出発  
・14 時 30 分： ホテル到着 




 3 月 22 日(土) 
・10 時 40 分：妙法寺 (ドンナイ省) 到着 
       施設視察 




 (Hue Duc) 住職にインタビュー→詳細はインタビュー記録に掲載 







年 10 月 16 日に、ジャングル同然のこの地に入って副住職を務
める。施設は、11 月、坐禅修行中の戒律を破り、置き去りにさ
れた赤ちゃんを預かったことが始まりである。現在は、子ども
が中心に高齢者や妊婦など、約 200 人が生活している。 
・13 時 10 分：昼食  
・13 時 50 分：妙法寺 出発  
・14 時 00 分：福山禅院 到着 
       境内視察 妙法寺で亡くなった子どもたちを中心としたお墓がある 
・14 時 50 分：福山禅院 出発  
・15 時 00 分：円覚禅寺 到着 
       前回、調査した歌手を中心とした芸能人の皆さんが活動されている寺院 
              境内視察 
・16 時 20 分：円覚禅寺 出発 車にて移動 
・16 時 40 分：禅安寺 到着 
        グェン尼の姉の寺院 
        夕食を御馳走になる 
・17 時 30 分：禅安寺 出発  







およそ 10 名と会食 
3 月 23 日(日) 
・11 時 00 分：ホテル チェックアウト 
・11 時 30 分：ドンコイ市場見学 
・12 時 30 分：ドンコイ市場 出発 車にて移動 
・13 時 00 分：14 区 タイさん宅訪問 




・14 時 10 分：華厳寺 到着 
・14 時 30 分：華厳寺 出発  
・15 時 00 分：明泉寺 到着 
・19 時 00 分：明泉寺 出発 
・22 時 00 分：ホーチミン・タンソンニャット国際空港 到着 
○ 3 月 24 日(月) 
・1 時 30 分：ホーチミン・タンソンニャット国際空港 発 (VN300)  
・8 時 00 分(日本時間)：成田空港 着              





・14 時 10 分：華厳寺 到着 
・14 時 30 分：華厳寺 出発  
・15 時 00 分：明泉寺 到着 
・19 時 00 分：明泉寺 出発 
・22 時 00 分：ホーチミン・タンソンニャット国際空港 到着 
○ 3 月 24 日(月) 
・1 時 30 分：ホーチミン・タンソンニャット国際空港 発 (VN300)  
・8 時 00 分(日本時間)：成田空港 着              
・8 時 30 分(日本時間)：解散 
 
第 5 回 ベトナム現地調査 (中部・フエ／南部・ホーチミン③)報告書 
 
                        構成・文責 
淑徳大学・大学院 
博士後期課程 佐藤 成道 
 
調査日程概要 
◎ 参加者 (敬称略) 
  淑徳大学チーム 
   藤森雄介・菊池結・Nugyen Thi Du(グェン尼)・梅原芳江・佐藤成道 
  日本社会事業大学／Asia and Pacific Association for Social Work Education( APASWE)  
   秋元樹  
ベトナム国立社会人文科学大学 (USSH チーム) 
   Nguyen Kim Hoa・Nguyen Hoi Loan   
 
◎ 調査日程 
・2014(平成 26)年 8 月 2 日(土) ～ 9 日(土)【6 泊 8 日(機内 1 泊)】 
※時間表記は、ベトナム現地時間（日本より 2 時間遅い） 
月日 事項 備考 
8/2 (土) 成田空港 9：30 発 (VN301) 
⇒ ホーチミン・タンソンニャット空港(国際線) 13：30 着
⇒ タンソンニャット空港(国内線) 15：50 発 (VN1374) 
⇒ フエ・フーバイ国際空港 17：10 着 
ムオン タン フエ ホテル 














 (フエ・Chua Duc Son )【寺・私】 
 
















 (フエ・Tinh Truc Gia)【私】 




5 (火) 午前：龍樹寺 (フエ・Chua Long Tho )【寺・私】 
午後：フエ省の保助センター  
(フエ・Trung Tam Bao Tro Thua Thien Hue)【公】 







 (フエ・Chua Dieu Vien) 【寺・私・準複】 
    ※ 施設視察のみで、インタビュー調査なし 
午後：フエ・フーバイ国際空港 11：15 発 (VN1373) 
⇒ ホーチミン・タンソンニャット空港 (国内線) 12：35 着  
  ：淑徳チーム 打ち合わせ 
ロイヤル ロータス ホテル サイゴン  
(Royal Lotus Hotel Saigon) 泊 
保育所 (託児所)・
養護老人ホーム 
7 (木) 午前：ティーゲ障害児・孤児養護施設 (ホーチミン・Trung 
Tam Bao Tro Tre Tan Tat Mo Coi Thi Nghe) 【公】 
午後：チャンプーホア社会養護センター (ビンズオン省・
Trung Bao Tro Xa Hoi Chanh Phu Hoa／英：The Chanh 
Phu Hoa Social Protection Center) 【公・複】 







8 (金) 午前：ベトナムチームと打ち合わせ 
午後：ホーチミン市内 視察         機中 泊 
 
9 (土) 夜中：ホーチミン・タンソンニャット国際空港 0：10 発 




















 (フエ・Tinh Truc Gia)【私】 




5 (火) 午前：龍樹寺 (フエ・Chua Long Tho )【寺・私】 
午後：フエ省の保助センター  
(フエ・Trung Tam Bao Tro Thua Thien Hue)【公】 







 (フエ・Chua Dieu Vien) 【寺・私・準複】 
    ※ 施設視察のみで、インタビュー調査なし 
午後：フエ・フーバイ国際空港 11：15 発 (VN1373) 
⇒ ホーチミン・タンソンニャット空港 (国内線) 12：35 着  
  ：淑徳チーム 打ち合わせ 
ロイヤル ロータス ホテル サイゴン  
(Royal Lotus Hotel Saigon) 泊 
保育所 (託児所)・
養護老人ホーム 
7 (木) 午前：ティーゲ障害児・孤児養護施設 (ホーチミン・Trung 
Tam Bao Tro Tre Tan Tat Mo Coi Thi Nghe) 【公】 
午後：チャンプーホア社会養護センター (ビンズオン省・
Trung Bao Tro Xa Hoi Chanh Phu Hoa／英：The Chanh 
Phu Hoa Social Protection Center) 【公・複】 







8 (金) 午前：ベトナムチームと打ち合わせ 
午後：ホーチミン市内 視察         機中 泊 
 
9 (土) 夜中：ホーチミン・タンソンニャット国際空港 0：10 発 













8 月 2 日(土) 
・9 時 30 分 (日本時間)：成田国際空港 出発 (VN301・Airbus A330-200)  
・13 時 20 分：ホーチミン・タンソンニャット国際空港 到着       
・15 時 50 分：ホーチミン・タンソンニャット空港 出発 (VN1374・Airbus A321) 
・17 時 30 分：フエ・フーバイ国際空港 到着               
・17 時 45 分：フエ・フーバイ国際空港 出発  
・18 時 10 分： ホテル 到着 
       Nguyen Kim Hoa 先生・Nguyen Hoi Loan 先生 合流 
 
 8 月 3 日(日) 






 (フエ・Chua Duc Son) 到着 
・9 時 15 分：釈女明秀
みんしゅう
 (Thick Nu Minh Tu) 住職にインタビュー 開始 
      →詳細はインタビュー記録に掲載  
・施設概要：日本で言えば、「児童養護施設」に相当する。「はじまり」は、
かつての寺院が南へ約 45 ㎞離れた南東村にあったが、1964 年に住職の師
匠が亡くなり、ベトナム戦争が村でも開始されたことを受け、1975 年にこ
の地へ移転し住職となる。この頃から子どもたちに勉強を教えるなどの活
動をしていたが、施設を開始したのは 1986 年で、当時は 20 人が生活して
いた。1997 年、約 1,000 ㎡の土地を共産党が提供してくれ、1 人 10 ㎡で




様。現在は、孤児を中心に 179 名 (男：83 名／女：96 名) が生活しており、
基本的に 18 歳までの子どもたちが生活をしている。 




・11 時 30 分：子どもたちと勤行 
・12 時 00 分：休憩 
・13 時 15 分：釈女明秀
みんしゅう
 (Thich Nu Minh Tu) 住職にインタビュー 再開 
        ※ 日曜日ということもあるのか、信者さんや参拝者が途切れることなく
やってくるため、住職は度々の中座ながら、熱心にインタビューに応
じて頂いた。 
・15 時 15 分：日曜学校の活動を視察  
        終了後、若干のインタビューを行なった 
・15 時 50 分：子どもたちの遊戯・ダンス・歌を鑑賞 
・17 時 20 分：徳山寺 出発  
・17 時 25 分：寺院運営の精進料理店や農作地を視察 




 (尼寺)  到着 
・18 時 30 分：鴻恩寺 出発  
・20 時 40 分：ホテル 到着 
 
8 月 4 日(月) 




 (フエ・Chua Tinh Duc) 到着 




 (Thich Nu Lien Tu) 住職にインタビュー 開始 
       ・施設概要：日本で言えば、「養護老人ホーム」に相当する。「はじまり」













・11 時 30 分：子どもたちと勤行 
・12 時 00 分：休憩 
・13 時 15 分：釈女明秀
みんしゅう
 (Thich Nu Minh Tu) 住職にインタビュー 再開 
        ※ 日曜日ということもあるのか、信者さんや参拝者が途切れることなく
やってくるため、住職は度々の中座ながら、熱心にインタビューに応
じて頂いた。 
・15 時 15 分：日曜学校の活動を視察  
        終了後、若干のインタビューを行なった 
・15 時 50 分：子どもたちの遊戯・ダンス・歌を鑑賞 
・17 時 20 分：徳山寺 出発  
・17 時 25 分：寺院運営の精進料理店や農作地を視察 




 (尼寺)  到着 
・18 時 30 分：鴻恩寺 出発  
・20 時 40 分：ホテル 到着 
 
8 月 4 日(月) 




 (フエ・Chua Tinh Duc) 到着 




 (Thich Nu Lien Tu) 住職にインタビュー 開始 
       ・施設概要：日本で言えば、「養護老人ホーム」に相当する。「はじまり」












・10 時 30 分：施設視察 
・11 時 40 分：食堂にて、住職に急遽インタビュー 
        夏安居で、午後は説法などがあるため短時間で行った 
・11 時 55 分：浄徳寺 出発 徒歩にて移動 
・12 時 30 分：ベトナム仏教学院フエ校 (フエ仏教大学) 到着 
・12 時 40 分：フエ仏教大学 出発 マイクロバスにて移動 




 (フエ・Tinh Truc Gia) 到着 














       ・施設概要：浄徳寺を 2012 年頃から支援しているスイス在住の大学教授










・13 時 20 分：施設視察 
・14 時 25 分：浄竹家 出発  
・14 時 30 分：トゥドゥック帝廟 (自徳帝廟・Lang Tu Duc) 到着 
                阮
グェン
朝第 4 代皇帝の帝廟 視察 
・16 時 10 分：トゥドゥック帝廟 出発 
・16 時 20 分：国学高校 (Quoc Hoc－ホーチミン氏の母校) 到着 
・16 時 30 分：国学高校 出発  
・16 時 40 分：ドンバ市場 (Cho Dong Ba) 視察 
・17 時 30 分：ドンバ市場 出発  




        約 40 名の小・中の生徒さんと交流 
・20 時 00 分：リエン日本語クラス 出発 
・20 時 05 分：ホテル 到着 
 
8 月 5 日(火) 
・8 時 30 分：ロビー 集合・出発 マイクロバスにて移動 
・8 時 50 分：龍樹寺 (Chua Long Tho ) 到着 
・9 時 00 分：釈女話厳 (住職の 7 番目の弟子 Thich Nu Thoai Nghiem) 尼にインタビュー 開始 
      →詳細はインタビュー記録に掲載 
      ・施設概要：日本で言えば、「障害児・者施設」に相当する。ダウン症・ 
知的・脳症・視覚障害・聴覚障害・自閉症・運動機能障害な 
どの 5 歳から亡くなるまでの 74 名(男：48 名／女：26 名、 
入所：30 名／通所：44 名[7 名が自宅で寝たきりで通所困難]) 
が、入所や通所している。釈女明性
めいしょう




は一番古い。住職の 7 番目の弟子である釈女話厳尼が、担当者 
である。 
・10 時 30 分：施設視察 
・11 時 15 分：龍樹寺 出発  
・12 時 20 分：ホテル 到着、休憩 
・13 時 55 分：フエ省の保助センター (Trung Tam Bao Tro Thua Thien Hue) 到着 






 所長にインタビュー 開始 
      ・施設概要：日本で言う「児童養護施設」に相当する。公的施設で、国から 
全面的に補助を受けている。孤児を中心とした施設で、調査時、 
36 名が入所していた。1 年間を平均すると、40～45 名の変動 
がある。基本的に 0～16 歳まで入所できるが、高校や大学も国 
からの援助によって通うことができ、大学 2 年生が 2 人、大学 




        約 40 名の小・中の生徒さんと交流 
・20 時 00 分：リエン日本語クラス 出発 
・20 時 05 分：ホテル 到着 
 
8 月 5 日(火) 
・8 時 30 分：ロビー 集合・出発 マイクロバスにて移動 
・8 時 50 分：龍樹寺 (Chua Long Tho ) 到着 
・9 時 00 分：釈女話厳 (住職の 7 番目の弟子 Thich Nu Thoai Nghiem) 尼にインタビュー 開始 
      →詳細はインタビュー記録に掲載 
      ・施設概要：日本で言えば、「障害児・者施設」に相当する。ダウン症・ 
知的・脳症・視覚障害・聴覚障害・自閉症・運動機能障害な 
どの 5 歳から亡くなるまでの 74 名(男：48 名／女：26 名、 
入所：30 名／通所：44 名[7 名が自宅で寝たきりで通所困難]) 
が、入所や通所している。釈女明性
めいしょう




は一番古い。住職の 7 番目の弟子である釈女話厳尼が、担当者 
である。 
・10 時 30 分：施設視察 
・11 時 15 分：龍樹寺 出発  
・12 時 20 分：ホテル 到着、休憩 
・13 時 55 分：フエ省の保助センター (Trung Tam Bao Tro Thua Thien Hue) 到着 






 所長にインタビュー 開始 
      ・施設概要：日本で言う「児童養護施設」に相当する。公的施設で、国から 
全面的に補助を受けている。孤児を中心とした施設で、調査時、 
36 名が入所していた。1 年間を平均すると、40～45 名の変動 
がある。基本的に 0～16 歳まで入所できるが、高校や大学も国 
からの援助によって通うことができ、大学 2 年生が 2 人、大学 
受験を今夏終えた人が 1 名。「はじまり」としては、1993 年 12 
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ンターが設立され、2009 年に建物が完成し、2010 年に移転し 
てきた。 
・15 時 15 分：施設視察 
・15 時 45 分：フエ省の保助センター 出発  
・16 時 15 分：カイディン帝廟 (阮朝第 12 代皇帝・Lang Khai Dinh) 視察 
・17 時 05 分：カイディン帝廟 出発  
・17 時 10 分：観音菩薩立像 (Phat Dai Quan Am) 参拝 
        台風のために建立し、止んだ 
・17 時 30 分：観音菩薩立像 出発 
・19 時 50 分： ムオン タン フエ ホテル 到着 
 
 8 月 6 日(水) 




 (Chua Dieu Vien) 到着 
      施設視察のみで、インタビュー調査なし 
      ※尼師釈女妙曇 (NiSu Thich Nu Dieu Dam) 尼師のお弟子さん、 
釈女妙忠 (Thich Nu Dieu Trung) 和尚のご案内で施設視察の中でお話を
伺った。 
      ・施設概要：日本で言う「保育所」「養護老人ホーム」に相当する。活動は 
40 年前から行っており、「はじまり」として、子どもの施設は 
1992 年、高齢者の施設は 2000 年に設立された。現在、子ども 
の施設は 125 名(3～5 歳)、高齢者の施設は 23 名(50 代～最高 
齢 96 歳)、が通い、生活している。仏教会の看板を掲げて、 
寺院を記して施設を運営しているが、このようなケースは珍し 
いという。 
・9 時 40 分：妙圓寺 出発  




・11 時 45 分：フエ・フ(ー)バイ国際空港 出発 (VN1373・Airbus A321)  
・13 時 05 分：ホーチミン・タンソンニャット空港 到着                
・13 時 30 分：タンソンニャット空港 出発  
・14 時 00 分：ホテル 到着 
・15 時 00 分：淑徳チーム打ち合わせ 
        ・平成 26 年度 報告書について(掲載内容など) 
        ・トヨタ財団への助成申請について 
        ・平成 26 年度 ハノイでのワークショップについて 
        ・本研究を通じての「論点」とは・・・～ フリーディスカッション ～ 
        ・8 月 8 日(金) 打ち合わせ議題について 
・17 時 10 分：打ち合わせ 終了 
 
 8 月 7 日(木) 
・8 時 40 分：ティーゲ障害児・孤児養護施設 
(Trung Tam Bao Tro Tre Tan Tat Mo Coi Thi Nghe) 到着 








 副センター長にインタビュー 開始 
      ・施設概要：日本で言う「児童養護施設」に相当する公的施設だが、保育所・ 
障害児の通所施設、身体障害児の機能回復施設でもある。調 
査時、360 名の障害児が入所し、約 200 名が通所しており、合 
計の人数は約 560 名である。なお、当地から車で 7 時間の所に 




戦後、政府へ引き継がれた。その後、1995 年 9 月 16 日、他の 
施設と合併して、現在の施設名となった。年齢は、生まれてか 
ら 16 歳までを基本とするが、自立できない場合、16 歳以降で 
も入所している。施設内には、保育所だけでなく学校もある。 
・10 時 35 分：施設視察 




・11 時 45 分：フエ・フ(ー)バイ国際空港 出発 (VN1373・Airbus A321)  
・13 時 05 分：ホーチミン・タンソンニャット空港 到着                
・13 時 30 分：タンソンニャット空港 出発  
・14 時 00 分：ホテル 到着 
・15 時 00 分：淑徳チーム打ち合わせ 
        ・平成 26 年度 報告書について(掲載内容など) 
        ・トヨタ財団への助成申請について 
        ・平成 26 年度 ハノイでのワークショップについて 
        ・本研究を通じての「論点」とは・・・～ フリーディスカッション ～ 
        ・8 月 8 日(金) 打ち合わせ議題について 
・17 時 10 分：打ち合わせ 終了 
 
 8 月 7 日(木) 
・8 時 40 分：ティーゲ障害児・孤児養護施設 
(Trung Tam Bao Tro Tre Tan Tat Mo Coi Thi Nghe) 到着 








 副センター長にインタビュー 開始 
      ・施設概要：日本で言う「児童養護施設」に相当する公的施設だが、保育所・ 
障害児の通所施設、身体障害児の機能回復施設でもある。調 
査時、360 名の障害児が入所し、約 200 名が通所しており、合 
計の人数は約 560 名である。なお、当地から車で 7 時間の所に 




戦後、政府へ引き継がれた。その後、1995 年 9 月 16 日、他の 
施設と合併して、現在の施設名となった。年齢は、生まれてか 
ら 16 歳までを基本とするが、自立できない場合、16 歳以降で 
も入所している。施設内には、保育所だけでなく学校もある。 
・10 時 35 分：施設視察 
・11 時 20 分：ティーゲ障害児・孤児養護施設 出発  
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・14 時 25 分：チャンプーホア社会養護センター (ビンズオン省：Trung Bao Tro Xa Hoi 
Chanh Phu Hoa／英：The Chanh Phu Hoa Social Protection Center) 
到着 
・14 時 30 分：Pham Dac Tinh 施設長にインタビュー 開始 
       ・施設概要：日本で言う「児童養護施設」と「養護老人ホーム」に相当す
る公的な複合施設である。ビンズオン省にあるが、ホーチミン所属の施
設である。主要対象者は、路上生活者や孤児である。調査時、子どもか
ら 100 歳以上の高齢者まで、合計で約 1,090 名が生活をしている。敷地
は、40ha あり、そのうちの内が 18ha を占め、施設内には、病院を有す





・16 時 15 分：施設視察 
・17 時 00 分：チャンプーホア社会養護センター 出発  
 
 8 月 8 日(金) 
・8 時 40 分：ロビー 集合・出発 徒歩にて移動 
・9 時 00 分：LUALA  MILANO 事務所 到着 
      淑徳チーム・ベトナムチームによる打ち合わせ  
(「ソーシャルワーク、教育および社会開発に関する合同世界会議 2014」 
秋元先生よご報告・最終年度として今後の予定) 
・11 時 00 分：打ち合わせ 終了 
・13 時 20 分：ベンタイン市場 到着、見学 
・14 時 30 分：歴史博物館 到着、見学 
・16 時 10 分：統一教会 (旧大統領官邸) 到着・ 
・18 時 40 分：洋国泰 (DUONG QUOC THAI) 氏の自宅訪問 





 8 月 9 日(土) 
・0 時 10 分：ホーチミン・タンソンニャット国際空港 発 (VN300)  
・8 時 00 分(日本時間)：成田空港 着 





 8 月 9 日(土) 
・0 時 10 分：ホーチミン・タンソンニャット国際空港 発 (VN300)  
・8 時 00 分(日本時間)：成田空港 着 





第 2回 合同ワークショップ 
                          構成・文責 
淑徳大学・大学院 
博士後期課程 佐藤 成道 
 
日  時：２０１４年３月２８日～２９日 
開催場所：淑徳大学 千葉キャンパス 
■参加者 (敬称略) 
○ベトナム国立社会人文科学大学 (USSH) チーム 
      Nguyen Kim Hoa・Nguyen Hoi Loan 
○淑徳大学チーム 
   長谷川 匡俊・田宮 仁・渋谷 哲・藤森 雄介・古宇田 亮修・南野 奈津子・ 
菊池 結 (28日のみ参加)・グェン・ティ・ユウ (兼通訳)・梅原 芳江・ 
河本 秀樹・佐藤 成道・石田 とよみ (事務方)・ 
グェン・クオック・タン (通訳補助 長岡技術科学大学院生) 
○社会事業大学／Asia and Pacific Association for Social Work Education (APASWE) 
   秋元 樹・坂本 悦子 
○3月 28日 




      ・開会挨拶兼紹介：田宮 仁 氏 (淑徳大学) 
                   本日のプログラム紹介・各チームメンバー紹介 
13時 10分：「これまでのベトナム実態調査研究概要報告」 
・淑徳大学チーム 
菊池 結 氏 (大正大学 研究生) 
佐藤 成道 氏 (淑徳大学 大学院) 






態類型化の試み（第 2 報）～2012 年度第 2 回ハノイ訪問調査、2013 年度第 1 回ホーチミ
ン訪問調査を中心として～」において、これまでベトナムで実態調査を行なってきた寺院
や施設を類型化する試みとして分類を行なった結果を報告。最後に、2014 年 3 月に行われ







14 時 20 分：休憩 
14 時 35 分：「本研究のまとめに向けたベトナム国立社会人文科学大学チームの方針」 
(安生社会について) 
       ・ベトナム国立社会人文科学大学チーム 

























態類型化の試み（第 2 報）～2012 年度第 2 回ハノイ訪問調査、2013 年度第 1 回ホーチミ
ン訪問調査を中心として～」において、これまでベトナムで実態調査を行なってきた寺院
や施設を類型化する試みとして分類を行なった結果を報告。最後に、2014 年 3 月に行われ







14 時 20 分：休憩 
14 時 35 分：「本研究のまとめに向けたベトナム国立社会人文科学大学チームの方針」 
(安生社会について) 
       ・ベトナム国立社会人文科学大学チーム 

















































質問 【藤森  氏】 
・ソーシャルワークを学んでいる学生は何名？ 
― 新入生が 80 名。合計で、320 名。仕事をして受講している人も、300 名～400 名いる。
また、修士は、235 名。 
・現場へ向かうようなカリキュラムはあるか。 







― 割合は不明だが、修士課程を出た 2 人と 1 人の博士を出た人は、政治学院大学に勤め、
仏教大学でも教えている。学部卒は、施設やオフィスに勤めるが、割合は不明。 
エイズ病患者の面倒を見ている人もいて、成功している。 










15 時 45 分：「本研究のまとめに向けた淑徳大学チームの方針」 
       ・淑徳大学チーム 




















― 割合は不明だが、修士課程を出た 2 人と 1 人の博士を出た人は、政治学院大学に勤め、
仏教大学でも教えている。学部卒は、施設やオフィスに勤めるが、割合は不明。 
エイズ病患者の面倒を見ている人もいて、成功している。 










15 時 45 分：「本研究のまとめに向けた淑徳大学チームの方針」 
       ・淑徳大学チーム 
























16 時 10 分：休憩 
16 時 25 分：「プロフェショナルソーシャルワークとその代替機能としての仏教、 
あるいは仏教とその代替機能としてのプロフェショナルソーシャルワーク」 
       ・日本社会事業大学チーム 























○ 3 月 29 日 
10 時 00 分：全体討論 
      ・司会 田宮 仁 氏 (淑徳大学) 
































○ 3 月 29 日 
10 時 00 分：全体討論 
      ・司会 田宮 仁 氏 (淑徳大学) 


























































































































































・南野 氏：実習について質問ですが、ベトナムでは 4 年生が 6 ヵ月の実習とありました
が、月曜日～金曜日ですか？ それとも、週に 1～2 日ですか？ 
・Loan 氏：指導者のもとについて、論文を書きながら実習をするため、平日全部ではな
く、週 2 日くらい実習に行っています。 
・田宮 氏：ありがとうございました。ここで、昼休みにしたいと思います。 
11 時 50 分：昼食 










































































































































































































14 時 10 分：休憩 チームごとの話し合い 



































・藤森 氏：プログラム開発を一緒にやっていくようなことになれば、次の何年かの提案  
ができるかもしれません。もう一つ、Hoa 先生が提案された学会の件ですが、
こちらの事情をお話します。今回のホーチミンでの調査で時間が足りず、施
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・秋元 氏：書籍を出す話はひとまず置いておいて、3 年間のまとめについてお聞きしたい。 
・Loan 氏：3 年間の総合的な報告書を作成したいです。 
・秋元 氏：具体的にどのような報告書の内容にしたいのでしょうか。 



















・秋元 氏：ベトナムチームが、あと 1 年でどういう形でまとまれば満足なのかを知りた
い。 































































































・坂本 氏：2 年間編集を担当しておりました。今回も原稿を楽しみにしております。 























































































16 時 15 分：終了 
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① 秋元 樹（日本社会事業大学・ 
Asia and Pacific Association for Social Work Education 以下 APASWE） 
② 田宮 仁（淑徳大学：教授）+【郷堀 ヨゼフ（崇徳大学設立準備委員会・上越教育大学
大学院・新潟県立看護大学：講師）】 
③ 渋谷 哲（淑徳大学：教授） 
④ 藤森 雄介（淑徳大学：准教授） 
⑤ 菊池 結（大正大学総合仏教研究所：研究員） 
⑥ 佐藤成道（淑徳大学大学院博士後期課程） 
⑦ 河本秀樹（淑徳大学大学院博士後期課程） 
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①調査した施設の一覧 ②調査した寺院を類型化し「表」にする ③ＵＳＳＨより、5 つ 
のグループ分類して欲しいとの要望があり、それらを淑徳大学チームで「表」にした。 
・仏教寺院の分類：「直接支援分類型」・・・A モデル、B モデル。 
・「寺院セツルメント隣保事業型」・・・C モデル、D モデル 
・「 ベトナムにおける仏教の可能性」という視点から、提案・課題を述べる。 
・A モデルの教化中の特徴、その各 A 施設をやや詳しく報告。費用、地域のニーズに合わ
せた活動等。 
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・共通の専門知識や方法を学び、欧米型の SW のスキルを学ぶ必要がある。 
・日本は、潜在的な福祉活動の担い手の僧職者が何をすればいいのかがわからない。 
・「檀信徒」という人的資源を使うことが有効。 
１２時００分  昼食後、淑徳側引き続き発表～。 
・寺院は、対人援助 SW を志すものにとっての実習施設になり得る。「listener」から「feel」、
「feel」の上での「think」です。実践現場の理解、感じたことを言語化すると、普遍的な

















■タイトル：「CHARITABLE AND SOCIAL WORK ACTIVITIES OF BUDDHISM ORGANIZATIONS IN 
VIETNAM NAM 」（タイトルは配布資料のまま） 
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体も SW と考えている。 
秋元：SWで教えているのは、アメリカで使っているものと同じ意味ですか。また、チャリ
ティーの言葉の意味は…。 




















■タイトル：「Một số hoạt động xã hội của Phật giáo với người khuyết tật hiện nay」 
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Vai trò của Phật giáo trong công tác xã hội 
―Nghiên cứu so sánh Việt Nam và Nhật Bản― 
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HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA CÁC TỔ CHỨC 
PHẬT GIÁO TẠI VIỆT NAM 
 
                                                                   PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa1 
                                                                     ThS. Đinh Phương Linh2 
                                                                       NCS. Đào Thúy Hằng3 
 
1. Dẫn nhập  
Với truyền thống từ bi cứu khổ, vị tha, hành đạo của Phật giáo, hoạt động từ thiện 
và CTXH là một hình thức thiết thực, gắn với sứ mệnh và các tôn chỉ, giáo lý nhà Phật. 
Hoạt động từ thiện và CTXH không chỉ là sự thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ cứu nạn 
của tín đồ Phật giáo mà còn là một biểu hiện quan trọng chức năng hỗ trợ xã hội của 
Phật giáo. Ở đây, chức năng này của tôn giáo không chỉ dừng lại ở sự giúp đỡ con người 
bằng các liệu pháp tinh thần như cúng bái, cầu nguyện, tin tưởng,…, mà còn biểu hiện 
thông qua những hành động mang tính thực tiễn, nổi bật là sự hỗ trợ vật chất của các tôn 
giáo trong hoạt động hành đạo. Như vậy, những hoạt động từ thiện và CTXH của Phật 
giáo mang đến cho con người sự hỗ trợ vật chất trong lúc cần thiết, đồng thời cũng là 
một niềm an ủi tinh thần lớn lao cho những ai được tiếp cận, thụ hưởng. Ngoài ra, đây 
còn được xem là một trong những nguồn vốn xã hội, vốn cộng đồng quan trọng. Vốn xã 
hội là một khái niệm mới dùng để chỉ một loài tài sản phi vật chất của mỗi cá nhân, mỗi 
gia đình, cộng đồng hay một quốc gia được tạo dựng qua quá trình thực hiện giữa các 
chủ thể xã hội (cá nhân, gia đình, nhóm người, cộng đồng, nhà nước). Ở đây, vốn xã hội 
được biểu hiện rõ nhất với các hoạt động an sinh xã hội ngay trong bản thân từng cộng 
đồng, thông qua việc giúp đỡ những người nghèo khó, góp phần duy trì mạng lưới xã 
hội, gắn kết và góp phần lớn trong việc nâng cao chất lượng sống của họ. Phật giáo, một 
tổ chức xã hội lớn và có uy tín ở Việt Nam, trước nay đã là nguồn vốn xã hội quan trọng, 
                                                          
1 Nguyễn Thị Kim Hoa, Chủ nhiệm khoa Xã hội học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, ĐHQGHN 
2 Đinh Phương Linh, Giảng viên khoa Xã hội học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, ĐHQGHN 





đồng cùng nhà nước và các tổ chức khác trong các hoạt động từ thiện và CTXH để hỗ 
trợ người dân, góp phần lớn cho việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội của nước ta. 
Những năm gần đây, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành đã chú trọng 
đến công tác xây dựng các cơ sở từ thiện xã hội, tổ chức các hoạt động từ thiện và 
CTXH với quy mô tương đối lớn và tần xuất đều đặn. Các hoạt động này không chỉ 
ngày một gia tăng về số lượng mà chất lượng của cơ sở vật chất và nguồn nhân lực cũng 
ngày một được cải thiện.  
Về phía Nhà nước, từ sau Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo (2004), các hoạt động từ 
thiện và CTXH của các tổ chức Phật giáo đã được khuyến khích và tạo điều kiện hơn. 
Pháp lệnh cho tạo điều kiện cho các tổ chức này tham gia nuôi dạy trẻ em mồ côi, chăm 
sóc người nghèo, người nhiễm HIV/AIDS, người nhiễm bệnh phong, phát triển các cơ 
sở giáo dục mầm non,…Trên tinh thần nhân ái vị tha, cứu khổ cứu nạn, tuân thủ luật 
pháp của Nhà nước và các Pháp lệnh, các mô hình từ thiện của các tổ chức Phật giáo đã 
được nhân rộng trên toàn quốc. 
Đối với việc thực hiện công tác xã hội và công tác từ thiện do Phật giáo đảm 
nhiệm, số lượng Tăng, Ni, Phật tử ngày càng đông đảo cũng góp phần mở rộng quy mô 
của các hoạt động này. 
Bảng 1: Số lượng Tăng, Ni và số chùa hiện có trên cả nước và tại các tỉnh 
thành lớn (Số liệu thống kê năm 2012) 
 Số lượng Tăng, Ni (người) Số chùa (ngôi) 
Cả nước4 46.699 17.287 
TP. Hà Nội5 1.802 1.765 
TP. Hồ Chí Minh6 8.737 1.162 
Tỉnh Thừa Thiên Huế7 1525 215 
 
Bài viết này sử dụng phương pháp phân tích tài liệu, số liệu thống kê của Giá o 
hội Phật giáo Việt Nam và phương pháp phỏng vấn sâu 40 nữ sư tại các chùa tại TP Hà 
                                                          
4 Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự (2012), Thông cáo báo chí Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần 
thứ VII 
5 Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội (2012), Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2012 
6 Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh (2012), Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2012 
7 Thành hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế (2012), Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2012 
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Nội và và các tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Nam Định và Bắc Ninh nhằm bổ sung 
những thông tin định tính đa dạng cho bài viết. 
2. Các hoạt động từ thiện và CTXH của các tổ chức Phật giáo 
Như đã đề cập ở trên các hoạt động từ thiện và CTXH hiện nay rất đa dạng về cả 
hình thức và nội dung cũng như các nhóm xã hội nhận được sự giúp đỡ. Sự giúp đỡ, hỗ 
trợ từ phía các tổ chức Phật giáo bao gồm cả sự giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần hoặc 
qua các hình thức giáo dục, đào tạo. Bài viết này sẽ đề cập tới một vài mô hình từ thiện 
phổ biến và được diễn ra đều đặn, thường xuyên nhất của các cơ sở Phật giáo.  
2.1 Hệ thống khám chữa bệnh (bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, nơi cấp 
thuốc) 
Phật giáo có hệ thống Tuệ Tĩnh Đường, kế thừa và phát huy truyền thống 
lương y của Thiền sư Tuệ Tĩnh và chủ trương của Trung ương Giáo hội Phật giáo 
(GHPG), hệ thống này được thành lập trên cả nước nhằm phục vụ việc khám chữa 
bệnh cho chúng sinh trên khắp cả nước. Hệ thống này khám chữa bệnh miễn phí cho 
đồng bào bằng cả phương pháp y học dân tộc và y học hiện đại; mô hình này đặc biệt 
tạo ra nhiều thuận lợi với các nhóm xã hội yếu thế. Số liệu dưới đây sẽ phần nào cho 
thấy quy mô của của hệ thống Tuệ Tĩnh Đường trên toàn quốc 
Bảng 2: Quy mô của hệ thống Tuệ Tĩnh Đường trên toàn quốc trong 3 
nhiệm kỳ III, IV, V8, VI9  
Hệ thống khám 
chữa bệnh 
Số lượng Nhiệm kỳ Kinh phí 
Tuệ Tĩnh Đường 25 
III (1992-1997) 
Trên 9 tỷ đồng 
(khám và phát 
thuốc) 
Phòng thuốc y 
học dân tộc 
655 
Tuệ Tĩnh Đường 126 
IV (1997-2002) 
Trên 9 tỷ đồng 
(khám và phát 
thuốc) 
Phòng thuốc y 
học dân tộc 
115 
                                                          
8 Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1999), Kỷ yếu Đại hội đại biểu toàn quốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ IV, 
NXB Thành phố Hồ Chí Minh 
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Tuệ Tĩnh Đường 126 
V (2002-2007) 
Trên 35 tỷ đồng 
(khám và phát 
thuốc) 
Phòng thuốc y 
học dân tộc 
115 
Tuệ Tĩnh Đường 165 
VI (2007-2012) 
Hàng chục tỷ 
đồng (khám và 
phát thuốc) 
Phòng khám 




Bên cạnh đó, ban Từ thiện Xã hội Trung ương thuộc GHPGVN đã đào tạo 250 
tăng ni có trình độ Sơ cấp y tế và 98 Lương y Tuệ Tĩnh Đường để tăng cường hiệu quả 
của hoạt động y tế và chia sẻ gánh nặng xã hội với các tổ chức, cơ sở y tế khác thuộc 
nhà nước và tư nhân.  
“Trong 6 tháng qua, chùa đã đi khám đuợc 93.000 bệnh nhân tại 6 xã trong huyện. 
Theo quan sát thì đa số là nguời nghèo, có hoàn cảnh khó khăn chiếm tới 60% tổng số 
nguời đến khám. Nguời già chiếm khoảng 20%, còn lại là nguời bình thuờng và những 
Phật tử từ xa đến. Tổng chi phí cho việc khám chữa bệnh là khỏang 500.000.000 VNĐ”. 
(Sư nữ, Chùa Non Nước, Sóc Sơn, Hà Nội) 
 Hệ thống Tuệ Tĩnh Đường của các tổ chức Phật giáo, cùng các hệ thống có vai 
trò tương tự thuộc các tổ chức tôn giáo khác, hiện đang đóng vai trò quan trọng trong 
việc chăm sóc sức khoẻ và cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho người dân, đặc biệt là 
những người thu nhập thấp hoặc có hoàn cảnh khó khăn. 
2.2 Hệ thống nhà dưỡng lão 
Chăm lo cho người già đặc biệt là những người già cô đơn không nơi nương tựa 
là một trong những hoạt động từ thiện và CTXH quan trọng của các Giáo hội. Việc dân 
số ngày càng già hoá ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam ngày càng gia tăng gánh 
nặng đối với việc chăm sóc sức khoẻ thể chất và tinh thần cho người già. Với đặc điểm 
của người già ở Việt Nam là muốn ở gần con cháu để được chăm sóc và giúp đỡ việc 
chăm sóc, dạy dỗ các cháu cho các con, hệ thống nhà dưỡng lão tại Việt Nam chưa phát 
huy được vai trò và hiệu quả của mình trong công tác chăm sóc người cao tuổi. Trước 
nhu cầu ngày càng cao của xã hội, hệ thống nhà dưỡng lão của các tôn giáo đã kịp tới 
5 
 
đáp ứng được và giảm bớt gánh nặng xã hội cho nhà nước và các gia đình không có điều 
kiện chăm sóc cha mẹ già.  
Năm 2007, toàn quốc có trên 20 cơ sở nhà dưỡng lão, nuôi dưỡng trên 1.000 cụ 
già. Tại Tp.HCM có các nhà dưỡng lão thuộc các chùa Pháp Quang, Pháp Lâm, quận 8; 
Kỳ Quang 2, quận Gò Vấp; Diệu Pháp, Q.Bình Thạnh; Hoằng Pháp huyện Hóc môn… 
nuôi dưỡng trên 500 cụ. Thừa Thiên - Huế có nhà dưỡng lão Tịnh Đức (60 cụ); Diệu 
Viên (25 cụ)… Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và người cao tuổi cô đơn Bồ Đề tỉnh 
Bình Dương vừa thành lập và đang đi vào hoạt động10.  Một số chùa tuy không thành lập 
nhà dưỡng lão nhưng vẫn đón nhận, chăm sóc các cụ già có nhu cầu nương thân cửa 
Phật như chùa Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội.  
2.3  Hệ thống giáo dục và chăm sóc trẻ em 
Bên cạnh những sự giúp đỡ cho các nhóm yếu thế như: người già, người có 
hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, không thể không nói tới hoạt động chăm sóc và giáo 
dục trẻ em thông qua nhiều hình thức của các tổ chức Phật giáo.  
2.3.1 Cô nhi viện 
Một trong những hoạt động của GHPGVN nhằm thể hiện tình thương yêu con 
người được thể hiện cụ thể qua các hoạt động từ thiện và CTXH là việc xây dựng và 
đưa vào hoạt động các Cô nhi viện. Thầy Thích Phước Ngọc, Trụ trì chùa Phước 
Quang (Vĩnh Long)-người sáng lập Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình 
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Bảng 3: Quy mô của các Cô nhi viện trên toàn quốc trong 3 nhiệm kỳ III, IV, 
V11 
Nhiệm kỳ Số lượng Cô nhi viện 
(CNV) 
Số trẻ em được nuôi dưỡng 
III (1992-1997) 116 6.467 
IV, V (1997-2002, 2002-
2007)  
35 20.000 
CNV Đức Sơn* - 210 
CNV Ưu Đàm* - 34 
Chùa Diệu Giác* - 100 
Chùa Kỳ Quang 2* - 120 
Chùa Long Hoa* - 100 
Chùa Pháp Võ* - 160 
 
(Chú thích: (*) là các chùa/cô nhi viện có hoạt động tiêu biểu, nổi trội về chăm sóc và 
nuôi dạy trẻ em; (-) là chưa có số liệu thống kê) 
 
Mặc dù so với nhiệm kỳ thứ III, số Cô nhi viện còn tồn tại và hoạt động trong 
nhiệm kỳ IV, V giảm hẳn, tuy nhiên có thể thấy rằng quy mô của mỗi quy mô lại tăng 
lên. Do đó, về số lượng trẻ em mồ côi hoặc khuyết tật được nuôi dưỡng tại 35 cơ sở này 
lớn gấp khoảng 3 lần số trẻ em được nuôi dưỡng trong nhiệm kỳ trước đó. Giống như 
với các Tuệ Tĩnh Đường và viện dưỡng lão, mặc dù số lượng các Cô nhi viện ít đi 
nhưng chất lượng cán bộ, cơ sở vật chất và quy mô của mỗi một cơ sở đều được cải 
thiện lên rất nhiều - chứng tỏ sự quan tâm của GHPGVN đến vấn đề hành thiện, tích đức 
thông qua các hoạt động thiết thực như chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 
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2.3.2 Các lớp mẫu giáo và lớp học tình thương 
Bảng 4: Quy mô của các lớp mẫu giáo và lớp học tình thương từ năm 1997-2012 
trên toàn quốc 
Lớp học Số lớp 
199712 200213 201214 
Lớp học tình 
thương 
196 1.500 Trên 1.000 
Lớp mẫu giáo 116 - 36 
Tổng số học 
sinh 
6.000 - Trên 20.000 
(Chú thích: (-) Chưa có số liệu thống kê) 
Từ năm 1997 đến năm 2012, số lớp học tình thương đã tăng từ 196 lên tới hơn 
1000 lớp. Mặc dù số lớp mẫu giáo giảm nhưng quy mô của lớp và cơ sở tăng lên do đó, 
số em được nuôi dưỡng và dạy dỗ tăng từ 6.000 lên trên 20.000 em - tính riêng trong 
năm 2012. Con số này là một dấu hiệu đáng mừng khi số trẻ em được đến lớp, được 
nuôi dạy tại các cơ sở Phật giáo ngày càng tăng, đáp ứng phần nào nhu cầu rất lớn của 
xã hội. 
“Chùa nuôi trẻ mồ côi từ năm 1990, ban đầu chỉ có 10 phòng với 70 cụ già và cả trẻ em. 
Đến năm 2004, Thầy trụ trì phải xây thêm 6 phòng. Năm 2010 sổ trẻ em và nguời già 
đuợc nuôi duỡng lên tới 200 nên chùa đã phải thuê thêm một khu đất với 20 phòng cạnh 
chùa. Chùa Bồ Đề hiện nuôi duỡng 75 bé từ sơ sinh đến 10 tuổi, 37 em từ 11-18 tuổi, 46 
cụ già neo đơn. 
(Sư nữ, Chùa Bồ Đề, Hà Nội) 
“Nhìn thấy rõ những cảnh đời bất hạnh, đau khổ, Thầy trụ trì đã từ bi nuôi 2 cháu, bị 
mẹ bỏ rơi lúc còn 3 tháng tuổi từ năm 2006. Sau đó chùa nhận thêm nhiều cháu nữa có 
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hoàn cảnh đặc biệt. Hiện nay có 11 cháu (từ 5-18 tuổi) đang được nuôi dưỡng, cho đi 
học văn hoá và tu học Phật pháp, sinh hoạt tại chùa, rèn luyện tu dưỡng tại chùa”. 
(Sư nữ, chùa Hưng Kí, Hà Nội) 
 Những hành động vừa mang tính từ thiện, vừa mang một phần tính chất CTXH 
của nhà chùa trong việc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ  em vừa thể hiện tinh thần Phật pháp, 
vừa là một nghĩa cử cao đẹp, đóng góp cho lợi ích chung của xã hội. 
 
2.4  Hệ thống trung tâm tư vấn, nuôi dưỡng người nhiễm HIV/AIDS 
Nhóm người bị nhiễm HIV/AIDS là một trong những nhóm thường có hoàn cảnh 
sống rất khó khăn vì họ thường có sức khoẻ suy yếu (đặc biệt là trong những giai đoạn 
phát bệnh sau cuối), điều kiện kinh tế khó khăn, khó kiếm được việc làm ổn định do 
định kiến xã hội còn tồn tại,…Các trung tâm tư vấn và nuôi dưỡng người nhiễm 
HIV/AIDS thuộc các tổ chức Phật giáo hiện nay là một trong những địa điểm tin cậy 
cho những người nhiễm bệnh đến sinh hoạt và được tư vấn.  
Tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên -Huế, Đà 
Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Dương, Vĩnh Long, Long An, Thanh 
Hoá,… đều đã có những cơ sở trợ giúp cho người nhiễm HIV. Đáng chú ý là, tại TP Hồ 
Chí Minh, Học viện Phật Giáo Việt Nam trở thành một trong những địa chỉ trung tâm tư 
vấn HIV/AIDS có nhiều nội dung hoạt động có hiệu quả cao. Đây là mô hình trung tâm 
tư vấn có kết nguồn tài trợ từ nước ngoài. Trung tâm giúp người mắc bệnh hiểu rõ về 
bệnh của mình và tự tìm cách hoà nhập với cộng đồng. Đồng thời, các hoạt động truyền 
thông của trung tâm cũng giúp cho cộng đồng xoá bỏ sự kì thị, định kiến đối với người 
nhiễm HIV. Những kết quả đạt được trong năm 2008 của trung tâm này là một ví dụ 
điển hình về những hoạt động từ thiện và CTXH tích cực của các tổ chức Phật giáo 






Bảng 5: Các hoạt động điển hình của Trung tâm tư vấn và nuôi dưỡng người 
nhiễm HIV/AIDS thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam, năm 200815 
Hoạt động/sự kiện Kết quả đạt được/ số người 
tham gia 
Xây dựng Ban tiếp nhận và Điều phối 5 người 
Xây dựng nhóm truyền thông 12 người 
Thành lập nhóm chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS 14 người 
Tổ chức tập huấn kỹ năng chăm sóc tại nhà 25 người (7 Tăng, 18 Ni) 
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Hỗ trợ mua bảo hiểm 16 em  
Tổ chức vui chơi Tết Trung Thu cho trẻ VOC 50 em tham gia 
Tổng chi phí hoạt động năm 2008 612.738.737 VNĐ 
 
Có thể thấy rằng, những hoạt động, công tác đa dạng nói trên của Học viện Phật 
giáo Việt Nam vừa mang tính chất hỗ trợ, từ thiện xã hội, vừa mang tính chất CTXH. 
Đặc biệt là Học viện Phật giáo đã và đang tổ chức các lớp tập huấn CTXH bán chuyên 
nghiệp cho các Tăng, Ni sinh trong đơn vị, nhằm tăng hiệu quả của hoạt động hỗ trợ 
cộng đồng nói chung. 
2.5 Câu lạc bộ dưỡng sinh 
Đây là một hình thức hỗ trợ chưa phải là phổ biến tại nhiều cơ sở trên cả nước. 
Một trong những trường hợp điển hình đã áp dụng mô hình này và đạt được nhiều thành 
công đó là chùa Kỳ Quang II. Câu lạc bộ dưỡng sinh là một tổ chức trong hệ thống cơ sở 
từ thiện xã hôi của chùa. Các đối tượng tham gia sinh hoạt chủ yếu là những người có 
hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ, gia đình thân nhân có người cai nghiện, chị em lầm lỡ, các 
anh chị em mãn hạn tù, anh chị em có HIV/AIDS.  
Các nội dung chủ yếu trong câu lạc bộ dưỡng sinh này bao gồm: tập dưỡng sinh, 
tham gia các buổi đối thoại, giúp đỡ vượt qua khó khăn giữa các thành viên trong câu 
lạc bộ. 
2.6  Hệ thống trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc người nhiễm chất độc màu da cam 
Với đặc điểm của một nước vượt qua giai đoạn chiến tranh và bước vào giai đoạn 
phát triển kinh tế - xã hội chưa bao lâu, rất nhiều gia đình có thương binh hoặc liệt sỹ 
từng tham gia chiến tranh còn gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế hoặc trong việc chăm 
sóc thương binh và người thân bị nhiễm chất độc màu da cam. Đảng và Nhà nước đã hết 
sức quan tâm tới các đối tượng này; thông qua các hoạt động trợ cấp, các chính sách an 
sinh xã hội, phúc lợi xã hội cũng đã phần nào hỗ trợ được gia đình của những người 
tham gia chiến tranh. Tuy vậy, cần khẳng định rằng, sự trợ giúp này đối với nhiều gia 
đình chỉ là phần nhỏ và chưa thể giúp họ vượt qua khó khăn. Đóng góp sức mình, giảm 
bớt gánh nặng này cho Nhà nước, các tổ chức Phật giáo đã nhận nuôi dưỡng, chăm sóc 
các đối tượng nhiễm chất độc màu da cam do di chứng chiến tranh để lại. 
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Một trong những ví dụ điển hình về mô hình trung tâm nuôi dưỡng và chăm sóc 
người nhiễm chất độc màu da cam ở miền Bắc là trung tâm nhân đạo Hồng Đức tại chùa 
Ngòi, huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Đây là nơi đón tiếp, chăm sóc, nuôi dưỡng và phục 
hồi chức năng cho hơn 120 trẻ em, 30 người lớn là nạn nhân của chất độc màu da cam. 
Hằng tháng, trung tâm tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, tổ chức tặng quà, giao lưu cho 
các nạn nhân bị di chứng của chất độc Dioxin. Ngoài điều trị bằng thuôc, trung tâm còn 
thực hành các điều trị tâm lý cho nạn nhân hoặc kết hợp điều trị vật lý trị liệu. Hiện tại 
khi sư trụ trì chùa phối hợp với hội Chữ Thập Đỏ huyện Lương Tài xây dựng thêm khu 
nhà chữa bệnh 100 phòng hoàn toàn cách biệt với cảnh chùa. Sau khi được hoàn thiện, 
khu nhà này sẽ giúp các em có điều kiện sống tốt đẹp hơn. 
2.7  Cơ sở dạy nghề 
Ban trị sự, Thành hội Phật giáo không chỉ có những hoạt động giúp đỡ về vật 
chất và tinh thần trực tiếp cho gia đình Phật tử mà gần đây, các hoạt động dạy nghề miễn 
phí cho con em các gia đình này cũng đã trở thành một hoạt động thường xuyên của các 
tổ chức Phật giáo các tỉnh. Hiện có khoảng 10 trường dạy nghề trên toàn quốc, dạy các 
nghề: may, điện gia dụng, tin học, sửa xe, cắt tóc,... Các cơ sở tiêu biểu hiện đang tổ 
chức các cơ sở dạy nghề này bao gồm: chùa Tây Ninh (Huế) và chùa Long Thọ (Huế). 
Mỗi năm tại 2 chùa này tổ chức 2 khoá học, mỗi khoá 6 tháng và có từ 130-160 em theo 
học. Từ khi thành lập, các cơ sở này đã đào tạo được khoảng 1.000 em theo học các 
nghề thêu, đan, may vá, vi tính văn phòng. Tốt nghiệp các khoá học này, tuỳ theo nghề 
đã được đào tạo, các em được giới thiệu làm việc tại các cơ sở khác nhau, ví dụ như: 
công ty may tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty dệt hoặc xí nghiệp thêu, nhận làm gia 
công tại nhà. 
2.8 Các hoạt động từ thiện và CTXH, cứu trợ khác 
Ngoài những hình thức trợ giúp, các mô hình như đã phân tích ở trên, Ban trị sự 
các tỉnh cũng có những hỗ trợ xã hội cho các nhóm yếu thế vào từng thời điểm và sự 
kiện nhất định trong năm. Ví dụ như, vào các đợt thiên tai, bão lũ, Ban trị sự các tỉnh và 
các Tăng Ni Phật tử đã nỗ lực vận động cộng đồng và cũng trực tiếp góp sức, góp của để 
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“Hằng năm, vào mùa mưa bão, Thầy trụ trì giáo hóa Phật tử và cùng chính quyền địa 
phưong tổ chức các buổi đi làm từ thiện, cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt và các 
tỉnh miền núi xa xôi như Hà Giang với gạo, mì tôm và quần áo. Vào dịp Tết, Thầy tổ 
chức phát quà cho các hộ nghèo khó khăn – mỗi xuất là 200 nghìn đồng, một gói đuờng, 
một gói mì chính, một hộp mứt, một thùng mì và 10 cân gạo” 
(Sư nữ, Chùa Trát Cầu, Tiền Phong, Thuờng Tín, Hà Nội) 
“Mọi năm, đến đợt thiên tai, lũ lụt, nhà chùa lại cùng Ban Phật giáo tỉnh Bắc 
Ninh quyên góp, hỗ trợ, giúp đỡ bà con miền Trung. Mỗi suất trị giá 450.000VNĐ, 300 
suất với các nhu yếu phẩm cần thiết cho đời sống bà con như: gia vị, mì,..Sự hỗ trợ này 
tuy nhỏ nhưng rất cần thiết cho bà con trong lúc khó khăn” 
(Sư nữ, chùa Hồng Ân, Bắc Ninh) 
Các hoạt động từ thiện và CTXH khác cụ thể, điển hình như: 
 Xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng cầu đường 
“Năm 2010, chùa đã cùng với các cấp chính quyền xây dựng 3 ngôi nhà tình nghĩa tặng 
bà mẹ Việt Nam anh hùng trị giá 35 triệu đồng mỗi căn” 
(Sư nữ, Chùa Vị Lương, Nam Định) 
 Nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, trợ cấp cho các gia đình liệt sỹ, người có 
công với cách mạng. 
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sỹ và cũng là một hành động ghi nhận và tri ân cống hiến của các gia đình này” 
(Sư nữ, chùa Vị Lương, Nam Định) 
 Trợ cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học 
“Chùa cung cấp 1000 xuất cơm chay miễn phí cho sĩ tử trong kỳ thi đại học năm 2013. 
Việc làm này đã tác động tích cực đến tâm lý các em trong những ngày thi nóng bức và 
làm vơi đi sự căng thẳng qua những hộp cơm chay và lời chúc tốt lành” 
(Sư nữ, chùa Văn Trì, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội) 
“Với tâm niệm người con của Phật, Tăng, Ni và Phật tử trong chùa đã tổ chức chuyến 
đi từ thiện lên vùng cao Hà Giang để phát quà ủng hộ cho các em học sinh vùng cao có 
nỗ lực, cố gắng trong học tập. Bao gồm: áo ấm 800 chiếc, chăn bong 100 chiếc, màn 50 
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chiếc, xoong, xô, thùng, đồ dùng cá nhân, sách vở cùng tiền mặt với tổng trị giá 
257.526.000 VND” 
(Sư nữ, chùa Hưng Kí, Hà Nội) 
 Hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa như mở trường học, ủng hộ các 
chiến sỹ biên phòng, hải đảo, thăm hỏi và động viên thương bệnh binh, trại phong, 
trại tâm thần, nhà dưỡng lão,… 
“Trong 4 năm qua, hàng năm cứ tới ngày 27/7 là chư Ni chùa Bảo Sơn cùng quý Phật 
tử tại địa phương cũng như Phật tử gần xa đều huy động quyên góp tài vật để tặng quà 
cho các gia đình thương binh liệt sĩ trong thôn và xã. Số phần quà được phát mỗi năm 
từ 20-400, với tổng giá trị khoảng 10.000.000VND” 
(Sư nữ, chùa Bảo Sơn, Vĩnh Phúc) 
“Mỗi năm nhà chùa cùng tổ tu Thiền của chùa tặng từ 100 đến 150 xuất quà cho các 
bệnh nhân khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo trong viện. Mỗi xuất quà trị giá từ 200.000 
đến 300.000đ. Năm nào nhà chùa cũng đều nhận được thư cảm ơn của bệnh viện” 
(Sư nữ, chùa Văn Trì, Từ Liêm, Hà Nội) 
“Tại trại phong Thái Bình, nhà Chùa đã động viên, tặng quà cho 400 bệnh nhân gồm mì 
gói, đường, gia vị, đồ dùng, tiền mặt với tổng giá trị là 55 triệu đồng” 
(Sư nữ, chùa Hưng Kí, Hà Nội) 
Bảng 6: Các hoạt động từ thiện và CTXH của Ban Từ thiện xã hội (GHPGVN), 
năm 200816 
Hoạt động từ thiện và CTXH Kết quả đạt được/Chi phí 
cho hoạt động 








Chi hỗ trợ người mù, xe lăn cho người tàn tật, học 661 bệnh nhân mù loà 
                                                          






chiếc, xoong, xô, thùng, đồ dùng cá nhân, sách vở cùng tiền mặt với tổng trị giá 
257.526.000 VND” 
(Sư nữ, chùa Hưng Kí, Hà Nội) 
 Hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa như mở trường học, ủng hộ các 
chiến sỹ biên phòng, hải đảo, thăm hỏi và động viên thương bệnh binh, trại phong, 
trại tâm thần, nhà dưỡng lão,… 
“Trong 4 năm qua, hàng năm cứ tới ngày 27/7 là chư Ni chùa Bảo Sơn cùng quý Phật 
tử tại địa phương cũng như Phật tử gần xa đều huy động quyên góp tài vật để tặng quà 
cho các gia đình thương binh liệt sĩ trong thôn và xã. Số phần quà được phát mỗi năm 
từ 20-400, với tổng giá trị khoảng 10.000.000VND” 
(Sư nữ, chùa Bảo Sơn, Vĩnh Phúc) 
“Mỗi năm nhà chùa cùng tổ tu Thiền của chùa tặng từ 100 đến 150 xuất quà cho các 
bệnh nhân khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo trong viện. Mỗi xuất quà trị giá từ 200.000 
đến 300.000đ. Năm nào nhà chùa cũng đều nhận được thư cảm ơn của bệnh viện” 
(Sư nữ, chùa Văn Trì, Từ Liêm, Hà Nội) 
“Tại trại phong Thái Bình, nhà Chùa đã động viên, tặng quà cho 400 bệnh nhân gồm mì 
gói, đường, gia vị, đồ dùng, tiền mặt với tổng giá trị là 55 triệu đồng” 
(Sư nữ, chùa Hưng Kí, Hà Nội) 
Bảng 6: Các hoạt động từ thiện và CTXH của Ban Từ thiện xã hội (GHPGVN), 
năm 200816 
Hoạt động từ thiện và CTXH Kết quả đạt được/Chi phí 
cho hoạt động 








Chi hỗ trợ người mù, xe lăn cho người tàn tật, học 661 bệnh nhân mù loà 
                                                          






bổng cho học sinh giỏi, làm giếng nước, phát thuốc 
cho bệnh nhân nghèo 
506.240.000 đồng 
Tổng 630.591.000 đồng 
 
Chỉ tính riêng năm 2008, chi phí cho các hoạt động từ thiện và CTXH do Ban Từ 
thiện Xã hội – Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tới 630.591.000 đồng.  
Bảng 7: Số liệu thống kê về tình hình hoạt động từ thiện và CTXH của Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam và các của Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Huế, năm 201217 
Hoạt động từ thiện và CTXH Kết quả đạt được 
Hỗ trợ mổ đục thuỷ tinh thể cho người mù 22.028 ca 
Xây nhà tình nghĩa 200 căn 
Xây nhà tình thương 1876 căn 
Xây nhà đại đoàn kết 422 căn 
Tổ chức lớp học tình thương 30 lớp 
Mở trường mẫu giáo 3 trường 
Nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng Trên 100 người 
Xây cầu 250 cây cầu 
Làm đường xi măng 27.000m đường 
Cung cấp phương tiện đi lại 
370 chiếc xuồng, 1.326 
chiếc xe lăn, 165 xe lắc, 
100 xe trợ đi, 1000 xe 
đạp 
Khoan giếng nước sạch 1.510 giếng 
Trợ cấp máy tính, tặng học bổng, nuôi cô nhi, trợ cấp 
lương cho giáo viên lớp học tình thương… 
180 máy tính 
Hỗ trợ tang lễ cho các gia đình 
Xây 2 lò hoả táng, hoả 
táng 2.300 ca 
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Tổng số tiền dành cho 
các hoạt động từ thiện 
và CTXH nhiệm kỳ VI 
(2007-2012) 
Ban Từ thiện xã hội Trung ương 251.200.000.000 đ 
Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP Hà Nội 34.294.415.000 đ 
Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh 786.182.827.000 đ 
Ban Trị sự Thành hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế 84.863.448.000 đ 
Tổng (GHPGVN nhiệm kỳ VI) 2.879.432.062.000 đ 
 
Trong nhiệm kỳ VI, tổng số tiền chi cho các hoạt động này lên tới 
2.879.432.062.000 đồng18. Đây là một khoản chi tương đối lớn cho các hoạt động từ 
thiện và CTXH và các mục chi hằng năm vẫn ổn định và mở rộng quy mô. Những con 
số này đã cho thấy mức độ quan tâm của các tổ chức Phật giáo tới các hoạt động từ thiện 
và CTXH, hỗ trợ cộng đồng và thực hành giáo lý nhà Phật. 
 
3. Kết luận 
Các hoạt động từ thiện và CTXH phù hợp với tôn chỉ, giáo lý của tôn giáo, cụ thể 
là đạo Phật. Phật giáo đã tham gia vào các công tác từ thiện, các công tác xã hội như một 
cách thiết thực để thể hiện tinh thần cứu khổ cứu nạn của Phật giáo và thể hiện tinh thần 
tương trợ của dân tộc. Thực tế cho thấy, các hoạt động từ thiện và CTXH của GHPGVN 
có ảnh hưởng rất đáng kể tới xã hội và các hoạt động do Giáo hội đại diện cũng nhận 
được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo đồng bào. Do đó, các hoạt động này cần được 
điều chỉnh và quản lý bởi Nhà nước và có sự tham gia của các ban ngành chức năng 
thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về Giáo dục, Y tế, Lao động thương binh và 
Xã hội… Việc Phật giáo tổ chức các hoạt động từ thiện và CTXH cũng có một vài thuận 
lợi nhất định. Các chức sắc Phật giáo bằng tinh thần tự nguyện, nhiệt tình không tư lợi, 
trí tuệ và sức lực của mình đã cống hiến cho xã hội thông qua các hoạt động thiết thực 
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như từ thiện và công tác xã hội. Thêm vào đó, Phật giáo là một tôn giáo có ảnh hưởng 
rất lớn trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt Nam, do đó hoạt động xã hội 
do Phật giáo tổ chức thường có được sự ủng hộ nhiệt tình và rộng rãi từ phía cộng đồng 
và các cơ quan chức năng. Các hoạt động từ thiện và CTXH của Phật giáo có nhiều mặt 
tích cực cũng như những mặt hạn chế cần nhìn nhận và khắc phục.  
Về mặt tích cực 
Đối với y tế: Hệ thống Tuệ Tĩnh Đường, hệ thống các trung tâm tư vấn, hỗ trợ 
cho người bị nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí đã góp phần 
chăm sóc sức khoẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, các nhóm yếu thế, hỗ trợ 
công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng cùng với Nhà nước. Đặc biệt là, các hoạt động 
hỗ trợ sức khoẻ này hoàn toàn miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận 
các dịch vụ chăm sóc y tế, giảm bớt sự quá tải đối với các bệnh viện công. Các hoạt 
động y tế này cũng góp phần tôn vinh nét đẹp trong giáo lý Phật giáo và truyền thống 
yêu thương con người của người Việt Nam.  
Đối với giáo dục: Các trung tâm dạy nghề, Cô nhi viện, các lớp mẫu giáo, các 
lớp học tình thương do các Ban Trị sự và GHPGVN tổ chức là một việc làm hết sức 
thiết thực trong điều kiện ngân sách nhà nước còn eo hẹp như hiện nay. Mặc dù Nhà 
nước hằng năm luôn dành khoảng 25% ngân sách cho giáo dục nhưng khoản ngân sách 
này vẫn chưa đủ so với nhu cầu của xã hội. Việc các tổ chức Phật giáo mở các lớp học 
dành cho trẻ mẫu giáo và trẻ có hoàn cảnh cơ nhỡ đã phần nào giải quyết được vấn đề về 
số trẻ em được đến trường, cũng như hỗ trợ phần nào vai trò của các nhà tình thương, cô 
nhi viện do Nhà nước mở ra. Đối với các cơ sở bảo trợ và dạy nghề, các học viên sau khi 
được đào tạo, đảm bảo được các kỹ năng nghề nghiệp và có thể kiếm được việc làm phù 
hợp để tự nuôi sống bản thân và gia đình. Tại các cơ sở này, nguồn kinh phí nuôi dưỡng 
các em thường cao hơn so với các cơ sở bảo trợ của Nhà nước, có cơ sở còn còn có thể 
mua, cấp bảo hiểm y tế cho các em còn đang đi học. Nhìn chung, các cơ sở giáo dục 
mầm non và dạy nghề do Phật giáo thành lập đều có cơ sở vật khá tốt, môi trường giáo 
dục và sinh hoạt lành mạnh. Các em trưởng thành từ các cơ sở này có văn hoá và trình 
độ tương đối tốt, có lối sống lành mạnh và có khả năng hoà nhập với cộng đồng.  
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 Tóm lại, công tác từ thiện xã hội, công tác xã hội của các tổ chức Phật giáo qua 
các công tác trong các mảng về giáo dục, chăm sóc y tế, an sinh xã hội đã đem lại những 
tác động tích cực cho xã hội. Những đóng góp này cũng đồng thời là sự hưởng ứng và 
thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước về xã hội hoá giáo dục và y tế và 
giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội.  
 Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, công tác từ thiện này còn một số mặt tồn 
tại sau: 
Một số cơ sở trong quá trình hoạt động chưa thực thiện tốt các công tác chuyên môn 
trong việc đảm bảo vệ sinh, an toàn trong y tế và báo cáo hoạt động định kỳ. 
Một số thuốc có nguồn là từ viện trợ nước ngoài do đó có thể không đảm bảo về chất 
lượng (quá hạn dùng) hoặc nguồn thuốc có thể không đủ để đáp ứng thường xuyên.  
Sự phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền và các ban ngành địa phương để 
thực hiện các công tác khám chữa bệnh ở vùng sâu, vùng xa chưa thực sự chặt chẽ. 
Một số cơ sở dạy nghề còn tổ chức phân tán, nhỏ lẻ về quy mô, nghèo nàn về cơ sở 
vật chất, giáo viên còn hạn chế về trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Do đó nhìn chung, 
học viên từ một vài cơ sở dạy nghề chưa có đủ sức cạnh tranh trên thị trường lao động. 
Để thực hiện công tác từ thiện xã hội một cách hiệu quả hơn, GHPGVN cần chấn 
chỉnh công tác lãnh đạo - tổ chức thực hiện của mình, cụ thể: 
Tập trung vào các hoạt động từ thiện và CTXH mang tính dài hạn như: xây dựng cầu 
đường, giếng nước, nhà tình nghĩa, mở các lớp học tình thương, lớp dạy nghề. Giảm bớt 
các hoạt động mang tính nhỏ lẻ và hỗ trợ tạm thời. 
Mở rộng các hoạt động đào tạo, giáo dục để tạo kiến thức và kỹ năng nghề cho người 
học, nhằm cung cấp cho họ những nền tảng để họ có khả năng tự chủ về kinh tế và cuộc 
sống. 
Cần kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, các cấp chính quyền có liên quan để được 
hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện các hoạt động này dựa trên cơ sở của 
pháp luận. Hơn nữa sự kết hợp này sẽ góp phần mở rộng tầm ảnh hưởng của các hoạt 
động từ thiện và CTXH đến nhiều đối tượng hơn trong cộng đồng. 
Để hoạt động từ thiện và CTXH của Phật giáo Việt Nam nâng tầm và đi vào chiều 
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động này thành công tác xã hội. Khác với hoạt động từ thiện và CTXH với ý nghĩa hỗ 
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tính cập nhật về các hoạt động này. 
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Các hoạt động từ thiện và công tác xã hội của các chùa tại 
thành phố Hà Nội 
PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa1 
                                                                       ThS. Đinh Phương Linh2 
                                                                         NCS. Đào Thúy Hằng3 
 
1. Dẫn nhập 
Hà Nội là một trong số 2 thành phố lớn nhất của Việt Nam, cùng với TP Hồ 
Chí Minh. TP Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của cả nước. 
Ngày 29 tháng 5 năm 2008, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết điều 
chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội và các tỉnh, có hiệu lực từ 1 tháng 8 cùng 
năm. Theo nghị quyết, toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh của tỉnh Vĩnh Phúc và 
4 xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình được sáp nhập về Hà Nội. Từ diện 
tích gần 1.000 km² và dân số khoảng 3,4 triệu người, Hà Nội sau khi mở rộng có 
diện tích 3.324,92 km² [4] và dân số 6.336.9 [5] nghìn người, nằm trong 17 thủ đô 
lớn nhất thế giới. Với vị thế đi đầu này, TP Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động 
từ thiện xã hội với quy mô lớn, hỗ trợ nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại 
địa bàn thành phố và trên cả nước. Hà Nội hiện có 1.765 ngôi chùa lớn nhỏ [2], là 
nơi tập trung số chùa đông thứ 2 cả nước. Ngoài các hoạt động Phật pháp, nhà 
chùa còn là một trong những cơ sở xã hội, cùng với các tổ chức nhà nước và phi 
nhà nước đóng góp rất nhiều công sức và của cải cho xã hội thông qua các hoạt 
động từ thiện. 
Vai trò của Phật giáo thủ đô hết sức quan trọng trong việc xây dựng và phát 
triển Giáo hội, gồm: (1) Phật giáo thủ đô thể hiện trí tuệ và tầm nhìn của Phật giáo, 
                                                          
1 Nguyễn Thị Kim Hoa, Chủ nhiệm khoa Xã hội học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, 
ĐHQGHN 
2 Đinh Phương Linh, Giảng viên khoa Xã hội học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, 
ĐHQGHN 




Các hoạt động từ thiện và công tác xã hội của các chùa tại 
thành phố Hà Nội 
PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa1 
                                                                       ThS. Đinh Phương Linh2 
                                                                         NCS. Đào Thúy Hằng3 
 
1. Dẫn nhập 
Hà Nội là một trong số 2 thành phố lớn nhất của Việt Nam, cùng với TP Hồ 
Chí Minh. TP Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của cả nước. 
Ngày 29 tháng 5 năm 2008, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết điều 
chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội và các tỉnh, có hiệu lực từ 1 tháng 8 cùng 
năm. Theo nghị quyết, toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh của tỉnh Vĩnh Phúc và 
4 xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình được sáp nhập về Hà Nội. Từ diện 
tích gần 1.000 km² và dân số khoảng 3,4 triệu người, Hà Nội sau khi mở rộng có 
diện tích 3.324,92 km² [4] và dân số 6.336.9 [5] nghìn người, nằm trong 17 thủ đô 
lớn nhất thế giới. Với vị thế đi đầu này, TP Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động 
từ thiện xã hội với quy mô lớn, hỗ trợ nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại 
địa bàn thành phố và trên cả nước. Hà Nội hiện có 1.765 ngôi chùa lớn nhỏ [2], là 
nơi tập trung số chùa đông thứ 2 cả nước. Ngoài các hoạt động Phật pháp, nhà 
chùa còn là một trong những cơ sở xã hội, cùng với các tổ chức nhà nước và phi 
nhà nước đóng góp rất nhiều công sức và của cải cho xã hội thông qua các hoạt 
động từ thiện. 
Vai trò của Phật giáo thủ đô hết sức quan trọng trong việc xây dựng và phát 
triển Giáo hội, gồm: (1) Phật giáo thủ đô thể hiện trí tuệ và tầm nhìn của Phật giáo, 
                                                          
1 Nguyễn Thị Kim Hoa, Chủ nhiệm khoa Xã hội học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, 
ĐHQGHN 
2 Đinh Phương Linh, Giảng viên khoa Xã hội học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, 
ĐHQGHN 




(2) Phật giáo Thủ đô luôn đồng hành cùng dân tộc với truyền thống "Hộ quốc an 
dân", (3) Phật giáo Thủ đô gắn liền với tri thức, văn hóa của thời đại. (4) Phật giáo 
Thủ đô đại diện cho Phật giáo cả nước và (5) Phật giáo Thủ đô gắn liền với các sự 
kiện lớn của Phật giáo cả nước. Do vậy vị thế của Phật giáo thủ đô trong bất cứ 
thời kỳ nào cũng đặc biệt quan trọng. Ngoài ra Phật giáo thủ đô cũng tổ chức 
nhiều hoạt động từ thiện và công tác xã hội đóng góp cho sự phát triển chung của 
xã hội. 
Theo thống kê, hiện có 77 trên 1765 ngôi chùa tại Hà Nội đang chăm sóc 
và nuôi dưỡng rất nhiều đối tượng, bao gồm: trẻ mồ côi, người cao tuổi, người 
khuyết tật, người tâm thầm, người nhiễm HIV, người lang thang và nhiều đối 
tượng khác. Đối với nhiều cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, chùa không chỉ là nơi 
cầu an bình, giải toả tâm lý mà còn là nơi để họ nương tựa và có những dịch vụ 
chăm sóc cơ bản nhất. Xuất phát từ sự hỗ trợ của chùa, nhiều cá nhân đã và đang 
có khả năng tự nuôi sống bản thân, gia đình và hơn thế nữa là đóng góp sức mình 
cho xã hội. 
Bảng 1: Số đối tượng đang được chăm sóc và nuôi dưỡng 
tại các cơ sở Thành phố Hà Nội 
STT 


































Cơ sở BTXH 
công lập 
17 2.754 511 198 797 734 75 383 56 
2 
Cơ sở BTXH 
ngoài công 
lập 
10 634 109 0 491 0 0 0 20 
3 Cơ sở tư 10 392 18 303 52 0 0 8 11 
nhân, tư nhân 
tự phát 
4 
Cơ sở của tôn 
giáo khác 
83 321 180 17 49 3 1 15 70 
4* 
Cơ sở của 
Phật giáo 
77 313 164 16 38 1 0 13 0 
 
Tổng 120 4.101 818 518 1.389 737 76 406 157 
(Nguồn: Thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2014) 
Chú thích: (4) là số lượng các đối tượng đang được chăm sóc và nuôi dưỡng bởi 
các cơ sở tôn giáo nói chung, (4*) là số lượng đối tượng đang được chăm sóc và 
nuôi dưỡng bởi các cơ sở Phật giáo nói riêng. 
 
Qua bảng số liệu trên, số đối tượng đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại 
các cơ sở TP Hà Nội là 4.101 người, chủ yếu là trẻ em mồ côi, người cao tuổi 
(NCT), người khuyết tật (NKT) và người tâm thần. Trong số 4 loại hình cơ sở nói 
trên, gồm: cơ sở công lập, ngoài công lập, tư nhân và tư nhân tự phát, cơ sở của 
Phật giáo, các cơ sở BTXH công lập đang chăm sóc và nuôi dưỡng số lượng lớn 
nhất các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, 2.754 đối tượng – trong đó chủ yếu là 
người khuyết tật và người tâm thần. So với hai loại hình cơ sở BTXH ngoài công 
lập và tư nhân, các cơ sở Phật giáo nuôi dưỡng nhiều trẻ mồ côi, người tâm thần, 
người nhiễm HIV, người lang thang và các đối tượng khác hơn. Xét trên tổng số 
đối tượng đang được nuôi dưỡng tại đây, các cơ sở của Phật giáo chỉ chiếm 
khoảng 1/12 trên tổng số đối tượng đang được nuôi dưỡng, tuy vậy con số này 
cũng đã thể hiện phần nào vai trò hỗ trợ của các cơ sở Phật giáo này trong hệ 
thống dịch vụ xã hội.  
Nhìn chung, các hoạt động hỗ trợ này của nhà Chùa đang thực sự đóng một 
vai trò to lớn trong công cuộc đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam. Bên cạnh đó, 
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nhất các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, 2.754 đối tượng – trong đó chủ yếu là 
người khuyết tật và người tâm thần. So với hai loại hình cơ sở BTXH ngoài công 
lập và tư nhân, các cơ sở Phật giáo nuôi dưỡng nhiều trẻ mồ côi, người tâm thần, 
người nhiễm HIV, người lang thang và các đối tượng khác hơn. Xét trên tổng số 
đối tượng đang được nuôi dưỡng tại đây, các cơ sở của Phật giáo chỉ chiếm 
khoảng 1/12 trên tổng số đối tượng đang được nuôi dưỡng, tuy vậy con số này 
cũng đã thể hiện phần nào vai trò hỗ trợ của các cơ sở Phật giáo này trong hệ 
thống dịch vụ xã hội.  
Nhìn chung, các hoạt động hỗ trợ này của nhà Chùa đang thực sự đóng một 
vai trò to lớn trong công cuộc đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam. Bên cạnh đó, 
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thông qua những hoạt động từ thiện và công tác xã hội này, vai trò của Phật giáo ở 
Việt Nam càng trở nên quan trọng và cần thiết trong bối cảnh hiện nay. 
Bài viết này sử dụng phương pháp phân tích tài liệu, số liệu thống kê của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phương pháp phỏng vấn sâu 40 nữ sư tại các chùa 
của TP Hà Nội vào tháng 7/2014 nhằm bổ sung những thông tin định tính cho bài 
viết. 
2. Các hoạt động từ thiện và CTXH chủ yếu tại các chùa Phật giáo tại địa 
bàn TP Hà Nội 
Bên cạnh các hoạt động tự tổ chức, các chùa Phật giáo tại TP Hà Nội còn 
kết hợp với các tổ chức xã hội khác như: các CLB tại các trường đại học, các Hội 
Chữ Thập Đỏ địa phương, các cấp chính quyền của các quận, huyện…để tăng hiệu 
quả, phạm vi ảnh hưởng của các hoạt động này.  
 
2.1 Hoạt động khám chữa bệnh và hỗ trợ bệnh nhân tại các bệnh viện 
Một trong những điển hình của mô hình hoạt động từ thiện và CTXH tại 
các cơ sở Phật giáo là các phòng khám chữa bệnh miễn phí và nhà thuốc miễn phí 
dành cho người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh các 
hoạt động thường xuyên của phòng khám và nhà thuốc, các cơ sở Phật giáo tại TP 
Hà Nội cũng thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ tiền và quà cho các bệnh nhân tại các 
viện lớn ở Hà Nội. Thông qua hoạt động này, những tư tưởng, giáo lý của nhà 
Phật như “cứu khổ cứu nạn”, “từ bi”,…được thể hiện vô cùng sâu sắc. 
“Chương trình nấu cháo từ thiện cho hai bệnh viện Thanh Nhàn và Ung Bướu 
được chùa Vua duy trì đến nay đã 10 năm. Vào các ngày thứ hai đến thứ 7, nhà 
chùa tổ chức nấu 600 suất cháo, các Phật tử cùng sinh viên các trường Kinh tế 
Quốc dân, ĐH Lao động Xã hội dùng xe chở xuống bệnh viện để phát cho các 
bệnh nhân. Để chuẩn bị cho việc nấu cháo, từ tối hôm trước, nhà chùa đã phải 
chuẩn bị gạo từ 4h sáng, 6h là có cháo đi phát. Hoạt động này đã kết nối được các 
nhà hảo tâm, sự tham gia rất tích cực của Phật tử và sinh viên” 
(Sư nữ, Chùa Vua, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 
“Tại trại tâm thần Ba Vì, nhà chùa đến thăm các bệnh nhận và tặng quà gồm: 
bánh mỳ, mỳ tôm, gia vị, bánh quy. Tại trại dưỡng lão, đoàn của chùa đã tặng quà 
cho các cụ già với tổng giá trị trên 50 triệu đồng. Để có được 500 suất cháo mỗi 
ngày, nhà chùa phải dùng tới 20 kg gạo và 15 kg đậu xanh. Kinh phí huy động 
phần lớn là từ các doanh nghiệp, các Phật tử và bản thân nhà chùa đóng góp”. 
(Sư nữ, Chùa Hưng Ký, Hà Nội) 
“Được sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện quốc tế, ban trị sự thành hội đã thành 
lập các trung tâm chăm sóc, tư vấn sức khoẻ cho nhân dân và những người bị 
nhiễm HIV/AIDS tại các chùa Pháp Vân - quận Hoàng Mai, chùa Thị Cấm - huyện 
Từ Liêm, chùa Am Cửa Bắc - quận Ba Đình và phòng khám chữa bệnh miễn phí 
tại chùa Trăm Gian - huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Hoạt động của các Trung tâm 
này được triển khai tốt, người dân tin tưởng và tham gia đến khám và tư vấn khá ” 
đông 
(Sư nữ, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội) 
“Cứ vào chủ nhật hàng tuần, các Tăng, Ni, Sư sãi trong chùa lại đi thăm, phát 
quà, phát cơm tại bệnh viên thần kinh Thường Tín – Hà Nội, với số lượng là 700 
suất, phát cơm tại bệnh viện K và phát cháo tại bệnh viện Bạch Mai với số lượng 
200 suất vào thứ 5 hằng tuần. Đây là hoạt động ý nghĩa mà nhà chùa thực hiện 
thường xuyên với mong muốn luôn động viên tinh thần của những bệnh nhân mắc 
bệnh hiểm nghèo, để họ có thêm niềm tin chiến đấu với bệnh tật của mình” 
(Sư nữ, chùa Linh Ứng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội) 
“Mỗi năm nhà chùa tặng từ 100-150 suất quà cho các em mắc bệnh hiểm nghèo 
trong bệnh viện Nhi trung ương. Mỗi suất trị giá từ 200.000-300.000 đồng. Mỗi 
năm nhà chùa đều nhận được thư cảm ơn của bệnh viện, của các em và gia đình. 
Số tiền này tuy không nhiều nhưng giúp gia đình trang trải chút ít tiền mua hoa 
quả, bánh kẹo cho các em và giúp các em có niềm tin hơn vào cuộc sống, cha mẹ 
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(Sư nữ, Chùa Vua, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 
“Tại trại tâm thần Ba Vì, nhà chùa đến thăm các bệnh nhận và tặng quà gồm: 
bánh mỳ, mỳ tôm, gia vị, bánh quy. Tại trại dưỡng lão, đoàn của chùa đã tặng quà 
cho các cụ già với tổng giá trị trên 50 triệu đồng. Để có được 500 suất cháo mỗi 
ngày, nhà chùa phải dùng tới 20 kg gạo và 15 kg đậu xanh. Kinh phí huy động 
phần lớn là từ các doanh nghiệp, các Phật tử và bản thân nhà chùa đóng góp”. 
(Sư nữ, Chùa Hưng Ký, Hà Nội) 
“Được sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện quốc tế, ban trị sự thành hội đã thành 
lập các trung tâm chăm sóc, tư vấn sức khoẻ cho nhân dân và những người bị 
nhiễm HIV/AIDS tại các chùa Pháp Vân - quận Hoàng Mai, chùa Thị Cấm - huyện 
Từ Liêm, chùa Am Cửa Bắc - quận Ba Đình và phòng khám chữa bệnh miễn phí 
tại chùa Trăm Gian - huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Hoạt động của các Trung tâm 
này được triển khai tốt, người dân tin tưởng và tham gia đến khám và tư vấn khá ” 
đông 
(Sư nữ, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội) 
“Cứ vào chủ nhật hàng tuần, các Tăng, Ni, Sư sãi trong chùa lại đi thăm, phát 
quà, phát cơm tại bệnh viên thần kinh Thường Tín – Hà Nội, với số lượng là 700 
suất, phát cơm tại bệnh viện K và phát cháo tại bệnh viện Bạch Mai với số lượng 
200 suất vào thứ 5 hằng tuần. Đây là hoạt động ý nghĩa mà nhà chùa thực hiện 
thường xuyên với mong muốn luôn động viên tinh thần của những bệnh nhân mắc 
bệnh hiểm nghèo, để họ có thêm niềm tin chiến đấu với bệnh tật của mình” 
(Sư nữ, chùa Linh Ứng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội) 
“Mỗi năm nhà chùa tặng từ 100-150 suất quà cho các em mắc bệnh hiểm nghèo 
trong bệnh viện Nhi trung ương. Mỗi suất trị giá từ 200.000-300.000 đồng. Mỗi 
năm nhà chùa đều nhận được thư cảm ơn của bệnh viện, của các em và gia đình. 
Số tiền này tuy không nhiều nhưng giúp gia đình trang trải chút ít tiền mua hoa 
quả, bánh kẹo cho các em và giúp các em có niềm tin hơn vào cuộc sống, cha mẹ 
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các em thấy rằng vẫn còn có nhiều người, nhiều tổ chức quan tâm đến hoàn cảnh 
gia đình mình” 
(Sư nữ, chùa Văn Trì, Huyện Từ Liêm, Hà Nội) 
Có thể thấy, các chùa tại TP Hà Nội hiện đang hỗ trợ cho rất nhiều bệnh 
viện lớn trong thành phố. Sự hỗ trợ này góp phần làm giảm chi phí chăm sóc 
người bệnh cho người nhà bệnh nhân. Nhiều chùa đã và đang thực hiện hoạt động 
này một cách tích cực, thường xuyên và có hiệu quả hỗ trợ phần nào cho các gia 
đình, đối tượng có hoàn cảnh khó khan và cho những người nhà đi chăm sóc bệnh 
nhân. Đặc biệt các sư trong chùa đóng vai trò kết nối của nhân viên CTXH, kết nối 
giữa các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp hỗ trợ tiền, các phật tử, sinh viên góp 
công và thông qua hoạt động các sư tuyên truyền về đạo lý. 
2.2 Hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên 
Hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên của các cơ sở Phật giáo diễn ra khá 
thường xuyên ở cả 3 cấp độ: các hoạt động hướng nghiệp và hỗ trợ cho học sinh, 
hoạt động hỗ trợ sĩ tử trong kỳ thi đại học và hoạt động hỗ trợ cho sinh viên khi họ 
đang theo học trong trường đại học, cao đẳng. 
Hiện nay một số chùa ở Hà Nội thường xuyên tổ chức các khóa hướng 
nghiệp cho con em Phật tử hoặc con em các gia đình trong địa phương. Tại các 
khóa học này, nhà chùa mời các chuyên gia về giáo dục, các giảng viên, giáo viên 
có kinh nghiệm chia sẻ những thông tin cần thiết với các em học sinh, giúp các em 
xác định được phương hướng học tập, định hướng nghề nghiệp và lựa chọn đăng 
ký thi vào các trường cao đẳng, đại học phù hợp với năng lực, sở trường và điều 
kiện gia đình của các em. 
Hằng năm cứ đến mùa thi đại học, không chỉ đội sinh viên tình nguyện của 
các trường đại học, các chùa lớn nhỏ không chỉ ở TP Hà Nội mà trên mọi tỉnh 
thành – nơi tập trung các trường đại học đều có những hoạt động thiết thực, hỗ trợ 
tinh thần và vật chất cho các thí sinh trong đợt thi đại học cao điểm. Đây không 
chỉ là sự giúp đỡ về nơi ăn, chốn ở mà còn là sự động viên tinh thần – giúp cho các 
thí sinh và người nhà an tâm hơn trong suốt đợt thi cử vất vả này. 
“Để chuẩn bị cho hoạt động này, nhà chùa huy động sinh viên tình nguyện và 
Phật tử đến nhặt rau, đun nấu. Mỗi thí sinh sẽ nhân được một suất cơm, một cốc 
nước mát và hoa quả. Tổng số suất cơm chùa cung cấp là 150 suất mỗi trường 
(khoảng 3-4 trường), các thí sinh thấy mình phải cố gắng thi tốt, phấn đấu học tốt, 
vì cả xã hội đang mong chờ” 
(Sư nữ, chùa Vua, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 
 Bên cạnh việc hỗ trợ thí sinh mỗi mùa thi đại học, nhà chùa còn khích lệ 
các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi bằng các hình thức như thăm 
hỏi, động viên, trao quà, trao học bổng. Như một sự công nhận những thành quả 
mà các em đạt được, những hành vi khích lệ này sẽ khiến các em nỗ lực, cố gắng 
hơn trong học tập.  
“Hằng năm tới Rằm Trung Thu, chùa tổ chức các chương trình văn nghệ và phát 
quà và sách vở cho các cháu có thành tích học tập Khá, Giỏi, Xuất sắc trong thôn. 
Tổng số tiền phát quà mỗi năm vào khoảng 10.000.000 đồng. Hoạt động này đã 
giúp các gia đình quan tâm, nhắc nhở con em học tập, trẻ em sẽ cố gắng phấn đấu 
học tập tốt hơn, học cho cả dòng họ” 
(Sư nữ, chùa Cựu Linh, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) 
 Không chỉ hỗ trợ cho các sinh viên, học sinh nghèo tại địa phương mình, 
một số chùa còn tổ chức những chuyến đi từ thiện cho các học sinh nghèo ở vùng 
núi, vùng sâu vùng xa. Số tiền quyên góp được đã hỗ trợ để sửa sang, xây dựng 
trường, lớp cho học sinh miền núi. 
“Vào tháng 12 chương trình “Góp gạch xây trường em” được thực hiện bởi CLB 
“Kết nối tuổi trẻ”, chùa Nam Dư Thượng, chùa Từ Vân, chùa Am Vàng và trung 
tâm Hỗ trợ Thanh thiếu niên Việt Nam thu được hơn 400 triệu đồng nhằm giúp 
các em học sinh tại xã Nậm Chạc, xã A Lù, huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai, trẻ em 
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chỉ là sự giúp đỡ về nơi ăn, chốn ở mà còn là sự động viên tinh thần – giúp cho các 
thí sinh và người nhà an tâm hơn trong suốt đợt thi cử vất vả này. 
“Để chuẩn bị cho hoạt động này, nhà chùa huy động sinh viên tình nguyện và 
Phật tử đến nhặt rau, đun nấu. Mỗi thí sinh sẽ nhân được một suất cơm, một cốc 
nước mát và hoa quả. Tổng số suất cơm chùa cung cấp là 150 suất mỗi trường 
(khoảng 3-4 trường), các thí sinh thấy mình phải cố gắng thi tốt, phấn đấu học tốt, 
vì cả xã hội đang mong chờ” 
(Sư nữ, chùa Vua, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 
 Bên cạnh việc hỗ trợ thí sinh mỗi mùa thi đại học, nhà chùa còn khích lệ 
các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi bằng các hình thức như thăm 
hỏi, động viên, trao quà, trao học bổng. Như một sự công nhận những thành quả 
mà các em đạt được, những hành vi khích lệ này sẽ khiến các em nỗ lực, cố gắng 
hơn trong học tập.  
“Hằng năm tới Rằm Trung Thu, chùa tổ chức các chương trình văn nghệ và phát 
quà và sách vở cho các cháu có thành tích học tập Khá, Giỏi, Xuất sắc trong thôn. 
Tổng số tiền phát quà mỗi năm vào khoảng 10.000.000 đồng. Hoạt động này đã 
giúp các gia đình quan tâm, nhắc nhở con em học tập, trẻ em sẽ cố gắng phấn đấu 
học tập tốt hơn, học cho cả dòng họ” 
(Sư nữ, chùa Cựu Linh, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) 
 Không chỉ hỗ trợ cho các sinh viên, học sinh nghèo tại địa phương mình, 
một số chùa còn tổ chức những chuyến đi từ thiện cho các học sinh nghèo ở vùng 
núi, vùng sâu vùng xa. Số tiền quyên góp được đã hỗ trợ để sửa sang, xây dựng 
trường, lớp cho học sinh miền núi. 
“Vào tháng 12 chương trình “Góp gạch xây trường em” được thực hiện bởi CLB 
“Kết nối tuổi trẻ”, chùa Nam Dư Thượng, chùa Từ Vân, chùa Am Vàng và trung 
tâm Hỗ trợ Thanh thiếu niên Việt Nam thu được hơn 400 triệu đồng nhằm giúp 
các em học sinh tại xã Nậm Chạc, xã A Lù, huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai, trẻ em 
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vùng cao Đông Bắc, con em dân tộc thiểu số ít người,…có ngôi trường mới khang 
trang và sạch đẹp hơn” 
(Sư nữ, chùa Nam Dư Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) 
2.3 Hoạt động hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai 
Với đặc điểm là một nước Châu Á, thuộc vùng cận xích đạo và nằm sát 
biển, các tỉnh gần biển của Việt Nam, đặc biệt là miền Trung hằng năm luôn phải 
gánh chịu những đợt bão lũ, thiên tai gây thiệt hại về người và của. Nhân dân miền 
Trung cần cù siêng năng, tuy vậy thường khó canh tác, sản xuất một cách ổn định 
do thường phải khắc phục hậu quả thiên tai của năm trước và chuẩn bị cho những 
đợt bão lũ trong năm. Do vậy, hoạt động hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai trở thành 
một hoạt động gần như thường xuyên của bất cứ tổ chức nào như: các cơ quan nhà 
nước, các doanh nghiệp, trường học, các tổ chức tư nhân,…và các cơ sở Phật giáo 
cũng không là ngoại lệ. Đây là một hoạt động từ thiện- xã hội chủ yếu mang tính 
hỗ trợ và khắc phục phần nào hậu quả thiên tai của các gia đình. Hoạt động này 
của các chùa đều nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các thành phần xã hội, từ 
học sinh, sinh viên đến các cấp chính quyền địa phương.  
“Năm 2013 là năm Việt Nam phải gánh chịu nhiều trận bão lũ, thiên tai, gây thiệt 
hại rất nhiều về người và của, nhất là vùng miền Trung của tổ quốc. Tăng, Ni 
chùa Nam Dư Thượng đã đứng lên kêu gọi Phật tử, nhân dân và học sinh sinh 
viên cùng quyên góp quần áo, lương thực, tài chính…nhằm ủng hộ đồng bào lũ lụt” 
(Sư nữ, chùa Nam Dư Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) 
“Năm 2013, chùa đã tổ chức đến tận nơi, thăm hỏi các đồng bào miền Trung bị lũ 
lụt. Chùa mang tới ủng hộ quần áo, gạo tiền, mì ăn liền của chùa và các Phật tử 
quyên góp được nhằm giúp đỡ phần nào sự khó khăn của đồng bào miền Trung. 
Tổng số tiền quyên góp được lên tới 50 triệu đồng” 
(Sư nữ, chùa Yên Kiện, huyện Thanh Trì, Hà Nội) 
 Giống như với các đối tượng khác, các gia đình và cá nhân là nạn nhân của 
thiên tai, bão lũ không chỉ được Nhà nước quan tâm mà còn là một trong những 
đối tượng đặc biệt của các hoạt động từ thiện Phật giáo.  
2.4 Hoạt động hỗ trợ các cá nhân, gia đình có công với cách mạng 
Với đặc điểm là một nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh xâm lược, đã 
từng phải đương đầu với nhiều cường quốc trên thế giới, hệ quả của chiến tranh để 
lại ở Việt Nam là hết sức to lớn. Việc hỗ trợ, trợ giúp các đối tượng thuộc diện này 
không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc ta mà còn phù hợp 
với giáo lý của nhà Phật. Các đối tượng có công với cách mạng bao gồm: thương 
binh, gia đình liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng,…Các hoạt động hỗ trợ của các sư 
đối với các đối tượng này ngoài động viên thăm hỏi về tinh thần còn là trợ giúp về 
vật chất như: xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ lương thực thực phẩm hằng tháng, tặng 
quà ngày lễ,…  
“Vào ngày thương binh liệt sỹ, chùa tặng 70 suất quà cho các gia đình thuộc diện 
này trong thôn, mỗi suất trị giá 300.000đ. Chùa cũng kết hợp với Hội Chữ Thập 
Đỏ huyện xây dựng 2 nhà tình  nghĩa với tổng giá trị tiền mặt là 75 triệu trong đó 
chùa Linh Tiên đóng góp 10 triệu” 
(Sư nữ, chùa Linh Tiên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) 
Các hoạt động này không chỉ giúp các gia đình này trang trải chi phí cho 
các hoạt động hằng ngày mà còn phần nào giúp trang trải chi phí bảo trợ xã hội. 
2.5 Hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng cá nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 
chùa 
Đối với các cá nhân không nơi nương tựa như người già và trẻ em, ngoài 
các trung tâm bảo trợ xã hội như viện dưỡng lão và cô nhi viện, các cơ sở Phật 
giáo đang trở thành một “mái nhà” dành cho những cá nhân này. Các chùa hiện 
không chỉ nuôi dưỡng các đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật mà 
còn thường xuyên nhận nuôi các trẻ em mồ côi hoặc có bố mẹ đi làm ăn xa – 
không có điều kiện chăm sóc hoặc các cụ già không có con cháu, không ai chăm 
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 Giống như với các đối tượng khác, các gia đình và cá nhân là nạn nhân của 
thiên tai, bão lũ không chỉ được Nhà nước quan tâm mà còn là một trong những 
đối tượng đặc biệt của các hoạt động từ thiện Phật giáo.  
2.4 Hoạt động hỗ trợ các cá nhân, gia đình có công với cách mạng 
Với đặc điểm là một nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh xâm lược, đã 
từng phải đương đầu với nhiều cường quốc trên thế giới, hệ quả của chiến tranh để 
lại ở Việt Nam là hết sức to lớn. Việc hỗ trợ, trợ giúp các đối tượng thuộc diện này 
không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc ta mà còn phù hợp 
với giáo lý của nhà Phật. Các đối tượng có công với cách mạng bao gồm: thương 
binh, gia đình liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng,…Các hoạt động hỗ trợ của các sư 
đối với các đối tượng này ngoài động viên thăm hỏi về tinh thần còn là trợ giúp về 
vật chất như: xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ lương thực thực phẩm hằng tháng, tặng 
quà ngày lễ,…  
“Vào ngày thương binh liệt sỹ, chùa tặng 70 suất quà cho các gia đình thuộc diện 
này trong thôn, mỗi suất trị giá 300.000đ. Chùa cũng kết hợp với Hội Chữ Thập 
Đỏ huyện xây dựng 2 nhà tình  nghĩa với tổng giá trị tiền mặt là 75 triệu trong đó 
chùa Linh Tiên đóng góp 10 triệu” 
(Sư nữ, chùa Linh Tiên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) 
Các hoạt động này không chỉ giúp các gia đình này trang trải chi phí cho 
các hoạt động hằng ngày mà còn phần nào giúp trang trải chi phí bảo trợ xã hội. 
2.5 Hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng cá nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 
chùa 
Đối với các cá nhân không nơi nương tựa như người già và trẻ em, ngoài 
các trung tâm bảo trợ xã hội như viện dưỡng lão và cô nhi viện, các cơ sở Phật 
giáo đang trở thành một “mái nhà” dành cho những cá nhân này. Các chùa hiện 
không chỉ nuôi dưỡng các đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật mà 
còn thường xuyên nhận nuôi các trẻ em mồ côi hoặc có bố mẹ đi làm ăn xa – 
không có điều kiện chăm sóc hoặc các cụ già không có con cháu, không ai chăm 
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sóc. Tại đây, các đối tượng này không chỉ được nuôi dưỡng, chăm sóc, mà còn 
được sinh hoạt và tham gia đầy đủ các hoạt động như bất cứ một Phật tử nào. Do 
đó, cuộc sống của họ trong chùa trở nên có ích hơn, cống hiến cho xã hội nhiều 
hơn. 
“Chùa hiện nhận nuôi 4 em, chu cấp kinh phí hằng tháng cho các em ăn học, giúp 
các em có thêm tri thức để sau này thành người có ích cho xã hội. Trong 4 em này, 
có em là chùa nuôi từ khi còn bé, có em là bố mẹ đi làm ăn xa gửi vào để chùa 
trông nom và dạy bảo” 
(Sư nữ, chùa Nam Dư Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) 
“Chùa hiện nuôi dưỡng 3 người khuyết tật và 4 cháu nhỏ có hoàn cảnh gia đình 
khó khăn. Để có kinh phí, chùa cũng phải làm công tác dân vận, xã hội hoá tích 
cực mới có đủ ngân sách. Tuy vậy các Sư, Tăng, Ni trong chùa cũng đều nghĩ là 
đây là việc làm cần thiết, mọi người phải thương yêu và dựa vào nhau mà sống, do 
đó, chùa vẫn duy trì các hoạt động này” 
(Sư nữ, chùa Quỳnh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội) 
“Chùa nuôi trẻ mồ côi từ năm 1990, ban đầu chỉ có 10 phòng với 70 cụ già và cả 
trẻ em. Đến năm 2004, Thầy trụ trì phải xây thêm 6 phòng. Năm 2010 sổ trẻ em và 
nguời già đuợc nuôi duỡng lên tới 200 nên chùa đã phải thuê thêm một khu đất 
với 20 phòng cạnh chùa. Chùa Bồ Đề hiện nuôi duỡng 75 bé từ sơ sinh đến 10 tuổi, 
37 em từ 11-18 tuổi, 46 cụ già neo đơn. Những người chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ 
trợ về tinh thần không những tăng về số lượng mà còn phải nâng cao trình độ để 
quản lý và giúp đỡ đối tượng để tốt hơn. 
(Sư nữ, Chùa Bồ Đề, Hà Nội) 
“Nhìn thấy rõ những cảnh đời bất hạnh, đau khổ, Thầy trụ trì đã từ bi nuôi 2 cháu, 
bị mẹ bỏ rơi lúc còn 3 tháng tuổi từ năm 2006. Sau đó chùa nhận thêm nhiều cháu 
nữa có hoàn cảnh đặc biệt. Hiện nay có 11 cháu (từ 5-18 tuổi) đang được nuôi 
dưỡng, cho đi học văn hoá và tu học Phật pháp, sinh hoạt tại chùa, rèn luyện tu 
dưỡng tại chùa”. 
(Sư nữ, chùa Hưng Kí, Hà Nội) 
 Việc nhận chăm sóc và nuôi dưỡng các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 
của các cơ sở Phật giáo là một nghĩa cử cao đẹp nhưng lại đòi hỏi khá nhiều sự 
chuẩn bị về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, thời gian và kinh phí. Các Sư trong 
chùa luôn được đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động 
như là một nhân viên công tác xã hội bán chuyên nghiệp để kết nối với cơ quan 
chức năng ban ngành của địa phương, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và các 
phật tử để hỗ trợ, giúp đở cho các đối tượng yếu thế. Do đó, để hoạt động này trở 
nên thường xuyên và có thể mở rộng được quy mô và ngày càng mang tính chuyên 
nghiệp thì cần thiết phải có sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng và các ban ngành có 
liên quan. 
 
2.6 Hoạt động giáo dục (Khoá tu mùa hè) 
Bên cạnh các hoạt động tu học cho Phật tử, nhà chùa còn tổ chức các khoá 
tu tập hè cho con em Phật tử, học sinh, sinh viên, giới trẻ nói chung bằng việc chia 
sẻ những kinh nghiệm, kiến thức, truyền bá giáo lý, đạo đức theo một cách gần gũi, 
giúp các em hoàn thiện nhân cách, đạo đức, làm thay đổi suy nghĩ và hành động 
hằng ngày của các em với gia đình, bạn bè và những người xung quanh. 
Các hoạt động được tổ chức trong các khoá học này khá đa dạng, ví dụ như: 
nhà chùa sẽ tổ chức giảng dạy Phật pháp, đạo đức cho các em học sinh, sinh viên, 
con cháu Phật tử; các em sinh viên tham gia vào các khoá tu này sẽ giảng bài, chia 
sẻ kinh nghiệm, kiến thức với các em học sinh, con cháu Phật tử khác; các em chia 
sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng với nhau;… 
“Vào mồng 4/6 hằng năm, chùa Hưng Khánh thường tổ chức khoá tu mùa hè cho 
sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng trên thành phố Hà Nội. Mỗi khoá 
thường gồm 700 em là sinh viên và dân thôn. Khoá tu diễn ra trong một tháng và 
các em sẽ ở lại chùa, sinh hoạt và học tập như các Tăng, Ni, Phật tử trong chùa. 
Bên cạnh đó, các em sinh viên sẽ dạy lại kiến thức cho các em trong làng, các bạn 
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(Sư nữ, chùa Hưng Kí, Hà Nội) 
 Việc nhận chăm sóc và nuôi dưỡng các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 
của các cơ sở Phật giáo là một nghĩa cử cao đẹp nhưng lại đòi hỏi khá nhiều sự 
chuẩn bị về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, thời gian và kinh phí. Các Sư trong 
chùa luôn được đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động 
như là một nhân viên công tác xã hội bán chuyên nghiệp để kết nối với cơ quan 
chức năng ban ngành của địa phương, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và các 
phật tử để hỗ trợ, giúp đở cho các đối tượng yếu thế. Do đó, để hoạt động này trở 
nên thường xuyên và có thể mở rộng được quy mô và ngày càng mang tính chuyên 
nghiệp thì cần thiết phải có sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng và các ban ngành có 
liên quan. 
 
2.6 Hoạt động giáo dục (Khoá tu mùa hè) 
Bên cạnh các hoạt động tu học cho Phật tử, nhà chùa còn tổ chức các khoá 
tu tập hè cho con em Phật tử, học sinh, sinh viên, giới trẻ nói chung bằng việc chia 
sẻ những kinh nghiệm, kiến thức, truyền bá giáo lý, đạo đức theo một cách gần gũi, 
giúp các em hoàn thiện nhân cách, đạo đức, làm thay đổi suy nghĩ và hành động 
hằng ngày của các em với gia đình, bạn bè và những người xung quanh. 
Các hoạt động được tổ chức trong các khoá học này khá đa dạng, ví dụ như: 
nhà chùa sẽ tổ chức giảng dạy Phật pháp, đạo đức cho các em học sinh, sinh viên, 
con cháu Phật tử; các em sinh viên tham gia vào các khoá tu này sẽ giảng bài, chia 
sẻ kinh nghiệm, kiến thức với các em học sinh, con cháu Phật tử khác; các em chia 
sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng với nhau;… 
“Vào mồng 4/6 hằng năm, chùa Hưng Khánh thường tổ chức khoá tu mùa hè cho 
sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng trên thành phố Hà Nội. Mỗi khoá 
thường gồm 700 em là sinh viên và dân thôn. Khoá tu diễn ra trong một tháng và 
các em sẽ ở lại chùa, sinh hoạt và học tập như các Tăng, Ni, Phật tử trong chùa. 
Bên cạnh đó, các em sinh viên sẽ dạy lại kiến thức cho các em trong làng, các bạn 
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sinh viên khác có thể lên thư viện tự học, lên nghe băng đĩa về tình thương yêu con 
người, cách đối nhân xử thế để nhập tâm hoặc ngồi thiền trà để giữ tâm hồn sáng 
suốt” 
(Sư nữ, chùa Hưng Khánh, huyện Thường Tín, Hà Nội) 
“Năm 2013, chùa Nam Dư Thượng tổ chức khoá tu mùa hè dành cho học sinh- 
sinh viên từ 12-25 tuổi, với số lượng là 400 em. Nhà chùa kết hợp cùng các thầy 
cô trong hội Khai Tâm của Tp Hồ Chí Minh tổ chức khoá tu mùa hè với chủ đề 
“Ươm mầm tương lai” nhằm lắng nghe chia sẻ, tâm tư nguyện vọng của các em, 
giúp các em có thêm niềm tin và ý chí trong cuộc sống. Tại đây các em được học 
cách sống tự lập, trở nên hoà đồng, tham gia vào các hoạt động có ý nghĩa, tránh 
xã các tệ nạn xã hội, game online, chất kích thích, hiểu thế nào là đạo đức, đạo lý 
trong cuộc sống…Trong khoá học này, các em còn được tham gia thi vẽ, thiết kế 
thời trang, hát, nhảy múa, nấu cơm, viết thư tri ân cha mẹ…Sau khoá tu này, chùa 
nhận được nhiều phản hồi của các bậc phụ huynh là các em ngoan hơn, hiếu thảo 
và sống tích cực hơn trong cuộc sống” 
(Sư nữ, chùa Nam Dư Thượng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội) 
 Các khoá học này phần lớn đều được miễn phí, các em sinh hoạt và học tập 
tại chùa như các Phật tử bình thường trong khoảng 3-4 ngày. Đây thực sự là một 
cơ hội, một hoạt động hữu ích giúp các em hiểu hơn về cách ứng xử, cách sống, 
hướng các em tới những hoạt động có ích cho xã hộ, tránh xa tệ nạn xã hội và các 
việc làm trái đạo đức. 
3. Ưu điểm và hạn chế của công tác từ thiện và CTXH tại các chùa Phật giáo 
3.1Ưu điểm 
Việc tổ chức các hoạt động từ thiện và CTXH hiện nay có một vài ưu điểm 
và thuận lợi nhất định, cụ thể là: 
Thứ nhất là, Phật giáo vẫn đang là một trong những tôn giáo có tầm ảnh 
hưởng rất lớn trong đời sống và tâm lý của người Việt Nam. Do vậy, những hoạt 
động từ thiện và CTXH được tổ chức dưới danh nghĩa nhà chùa luôn có được một 
sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình từ phía Phật tử nói riêng và cộng đồng nói chung. 
Nhờ thế mà các hoạt động này thường có ảnh hưởng rộng rãi tới xã hội và gặt hái 
được những kết quả tốt đẹp. 
Bên cạnh sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình từ phía cộng đồng, các hoạt động 
do các cơ sở Phật giáo tổ chức luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía các cơ 
quan, ban ngành, các đoàn thể, tổ chức trong và ngoài nước. Nhờ đó, các hoạt 
động này được mở rộng quy mô, khai thác được nhiều nguồn lực từ phía cộng 
đồng và xã hội. 
Thứ ba là vai trò gắn kết cộng đồng của các tổ chức Phật giáo. Ngôi chùa 
Việt Nam từ trước vốn là nơi tập trung nhiều hoạt động văn hoá cộng động. Việc 
các cá nhân cùng tham gia vào các hoạt động của nhà chùa như: hoạt động học tập 
giáo lý, tu tập, văn hoá văn nghệ, các hoạt động từ thiện…là một cách thức để gắn 
kết các cá nhân trong cộng đồng, nâng cao tinh thần đoàn kết dân tộc. 
Thứ tư, thông qua các hoạt động xã hội, các Sư, Thầy không chỉ truyền đạt 
cho người dân giáo lý của nhà Phật mà còn là các vấn đề về đạo đức, cách thức 
ứng xử,…Qua những hoạt động từ thiện và CTXH nói riêng và những hoạt động 
xã hội mà nhà chùa đang làm hiện nay, các tín đồ, Phật tử có thể noi theo tấm 
gương đó để phấn đấu, tu tập, suy nghĩ và hành động hướng tới lợi ích của cộng 
đồng. 
3.2 Hạn chế 
Bên cạnh một số kết quả đạt được từ công tác từ thiện và CTXH đã nêu trên, 
hoạt động của các chùa Phật giáo trên địa bàn TP Hà Nội còn tồn tại một số mặt 
hạn chế sau 
Thứ nhất, do các hoạt động của nhà chùa hiện nay thiên nhiều về hướng từ 
thiện - tức là được tổ chức theo đợt, nhỏ lẻ và chưa chuyên môn hoá, các hoạt 
động từ thiện được tổ chức bất cứ khi nào có dịp hoặc có điều kiện. Do đó hiệu 
quả của các hoạt động này chưa cao, hoạt động được tổ chức chưa thường xuyên. 
Hơn nữa, do tính chất này mà các hoạt động từ thiện chỉ có thể giúp đỡ tạm thời 
― 242 ―
sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình từ phía Phật tử nói riêng và cộng đồng nói chung. 
Nhờ thế mà các hoạt động này thường có ảnh hưởng rộng rãi tới xã hội và gặt hái 
được những kết quả tốt đẹp. 
Bên cạnh sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình từ phía cộng đồng, các hoạt động 
do các cơ sở Phật giáo tổ chức luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía các cơ 
quan, ban ngành, các đoàn thể, tổ chức trong và ngoài nước. Nhờ đó, các hoạt 
động này được mở rộng quy mô, khai thác được nhiều nguồn lực từ phía cộng 
đồng và xã hội. 
Thứ ba là vai trò gắn kết cộng đồng của các tổ chức Phật giáo. Ngôi chùa 
Việt Nam từ trước vốn là nơi tập trung nhiều hoạt động văn hoá cộng động. Việc 
các cá nhân cùng tham gia vào các hoạt động của nhà chùa như: hoạt động học tập 
giáo lý, tu tập, văn hoá văn nghệ, các hoạt động từ thiện…là một cách thức để gắn 
kết các cá nhân trong cộng đồng, nâng cao tinh thần đoàn kết dân tộc. 
Thứ tư, thông qua các hoạt động xã hội, các Sư, Thầy không chỉ truyền đạt 
cho người dân giáo lý của nhà Phật mà còn là các vấn đề về đạo đức, cách thức 
ứng xử,…Qua những hoạt động từ thiện và CTXH nói riêng và những hoạt động 
xã hội mà nhà chùa đang làm hiện nay, các tín đồ, Phật tử có thể noi theo tấm 
gương đó để phấn đấu, tu tập, suy nghĩ và hành động hướng tới lợi ích của cộng 
đồng. 
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hoạt động của các chùa Phật giáo trên địa bàn TP Hà Nội còn tồn tại một số mặt 
hạn chế sau 
Thứ nhất, do các hoạt động của nhà chùa hiện nay thiên nhiều về hướng từ 
thiện - tức là được tổ chức theo đợt, nhỏ lẻ và chưa chuyên môn hoá, các hoạt 
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những khó khăn của đối tượng chứ khó có thể giúp họ tự vượt qua khó khăn của 
bản thân một cách hoàn toàn. 
Thứ hai, phần lớn các chùa hiện nay ở Hà Nội có quy mô vừa và nhỏ, đặc 
biệt là các ngôi chùa trong nội thành Hà Nội, do vậy các hoạt động do chùa tổ 
chức thường có quy mô trung bình hoặc phải thuê địa điểm ở bên ngoài. Điều này 
cũng có ảnh hưởng tới chất lượng các hoạt động được tổ chức. 
Thứ ba, các hoạt động từ thiện hiện nay do từng chùa đứng ra tổ chức, chưa 
có sự lãnh đạo và thống nhất từ phía Thành Hội và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
do đó tính liên kết và khả năng mở rộng quy mô của hoạt động này chưa cao.  
Thứ tư, hầu hết các chùa đều có quá ít nhân lực phục vụ cho các hoạt động 
này - nguồn nhân lực chủ yếu thường là các Tăng, Ni, Phật tử. Cũng bởi tính chất 
của nhà Chùa là cơ sở tâm linh, tôn giáo, do vậy các hoạt động từ thiện là các hoạt 
động bên ngoài, không phải là hoạt động chính của các cơ sở này. Do đó, nguồn 
nhân lực này là nguồn nhân lực thay thế, tạm thời và không chuyên nghiệp.  
4. Kết luận  
Các hoạt động từ thiện và CTXH hiện nay ở nhà chùa là một trong những hoạt 
động xã hội có ích, đóng góp nhiều cho xã hội và đặc biệt hướng tới các nhóm 
người yếu thế trong xã hội. Sự hỗ trợ này không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất 
mà còn là sự hỗ trợ tinh thần rất cần thiết, giúp những người có khó khăn lấy lại  
niềm tin cho cuộc sống và nỗ lực hơn trong việc cải thiện điều kiện sống cho bản 
thân và gia đình họ. Tuy vậy như đã phân tích ở trên, hiệu quả của hoạt động từ 
thiện sẽ được nâng cao hơn nếu như các hoạt động này được tổ chức dưới quy mô 
và hình thức của hoạt động CTXH chuyên nghiệp.  
Thêm vào đó, cũng có thể thấy, bên cạnh các môi trường xã hội hoá cơ bản 
như gia đình, trường học, các nhà chùa cũng là một môi trường xã hội hoá phi 
chính thức và không thường xuyên, nhưng lại có những vai trò và hiệu quả nhất 
định trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho cá nhân, đặc biệt là thanh thiếu niên 
và trẻ em. Trong bối cảnh hiện nay, vai trò của Phật giáo đã và đang trở nên quan 
trọng hơn, nhằm bảo tồn và gìn giữ những đạo lý, truyền thống quý báu của dân 
tộc và nhằm hỗ trợ giáo dục một thế hệ trẻ có cả đức lẫn tài. 
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CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, GIÁO DỤC TĂNG, NI HIỆN NAY TRONG CÁC CƠ SỞ 
PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM 
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1. DẪN NHẬP 
Nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và 
hoạt động Phật giáo nói riêng, việc đào tạo và giáo dục các thế hệ Tăng, Ni trẻ đang 
ngày càng trở thành một vấn đề cấp thiết. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt 
động đào tạo đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Ban Trị sự (BTS) các 
tỉnh thành đã và đang có những thay đổi và điều chỉnh về tổ chức, nội dung chương 
trình giảng dạy, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy nhằm tăng hiệu quả của công 
tác đào tạo Tăng, Ni, Phật tử trong các cơ sở Phật giáo hiện nay. 
2. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TĂNG, NI TRONG CÁC CƠ SỞ PHẬT GIÁO 
2.1 Hoạt động Hoằng Pháp 
Hoằng Pháp là một trong những hoạt động điển hình của Phật giáo. Trong đó 
bao gồm các hoạt động cụ thể như truyền đạo, giảng dạy giáo lý của nhà Phật cho các 
Tăng Ni và tín đồ Phật giáo. Đây cũng có thể coi là một trong những hình thức đào 
tạo Tăng, Ni, Phật tử lâu đời và truyền thống tại các cơ sở Phật giáo. Hoạt động này 
giúp các Tăng, Ni và các tín đồ hiểu rõ hơn, đúng đắn và sâu sắc hơn về giáo lý nhà 
Phật cũng như biết cách áp dụng các giáo lý này vào cuộc sống hằng ngày. Tuỳ theo 
đối tượng tham gia, lứa tuổi, nhà chùa có sẽ tổ chức các khoá giảng dạy, hướng dẫn 
sao cho phù hợp và hiệu quả nhất. 
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Hiện nay, Ban Hoằng Pháp không chỉ đảm nhiệm trọng trách Hoằng pháp mà 
hoạt động của Ban này có sự liên hệ mật thiết với các ban, ngành khác như: Ban Nghi 
lễ, Ban Văn hoá, Ban Giáo dục Tăng Ni,…Nội dung công việc chủ yếu là chọn lọc, 
soạn thảo những bài giảng tiêu biểu, phổ biến trên toàn quốc, những bài giảng mang 
tính giáo dục tư tưởng cơ bản ngày nay.  
Tại các tỉnh, thành trong cả nước, công tác Hoằng pháp được Ban Trị sự quan 
tâm thông qua các hoạt động thuyết giảng giáo lý thường xuyên với nội dung chọn 
lọc và phong phú. Ở các cấp huyện, Ban Trị sự đã chủ động tìm kiếm những Tăng Ni 
sinh (TNS) có năng lực hay TNS tốt nghiệp các lớp Cao cấp Phật học đến thuyết 
giảng để nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và đồng thời cung nâng cao và phát huy 
khả năng Hoằng pháp cho các TNS này. 
  
2.1.1 Công tác đào tạo Giảng sư 
Để đào tạo nhân sự ngành Hoằng Pháp, Ban Hoằng Pháp Trung ương đã tổ 
chức các lớp đào tạo Giảng sư. Như đã nói ở trên, để nâng cao hiệu quả công tác đào 
tạo Tăng Ni trong các chùa, một trong những điều kiện thiết yếu là nâng cao trình độ 
của các Giảng sư. Kết quả đào tạo giảng sư khoá IV như sau: 
Bảng 1: Số lượng lớp học và số Giảng sư được đào tạo tính tới năm 20124 
Lớp học Khoá học Số Giảng sư 
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lễ, Ban Văn hoá, Ban Giáo dục Tăng Ni,…Nội dung công việc chủ yếu là chọn lọc, 
soạn thảo những bài giảng tiêu biểu, phổ biến trên toàn quốc, những bài giảng mang 
tính giáo dục tư tưởng cơ bản ngày nay.  
Tại các tỉnh, thành trong cả nước, công tác Hoằng pháp được Ban Trị sự quan 
tâm thông qua các hoạt động thuyết giảng giáo lý thường xuyên với nội dung chọn 
lọc và phong phú. Ở các cấp huyện, Ban Trị sự đã chủ động tìm kiếm những Tăng Ni 
sinh (TNS) có năng lực hay TNS tốt nghiệp các lớp Cao cấp Phật học đến thuyết 
giảng để nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và đồng thời cung nâng cao và phát huy 
khả năng Hoằng pháp cho các TNS này. 
  
2.1.1 Công tác đào tạo Giảng sư 
Để đào tạo nhân sự ngành Hoằng Pháp, Ban Hoằng Pháp Trung ương đã tổ 
chức các lớp đào tạo Giảng sư. Như đã nói ở trên, để nâng cao hiệu quả công tác đào 
tạo Tăng Ni trong các chùa, một trong những điều kiện thiết yếu là nâng cao trình độ 
của các Giảng sư. Kết quả đào tạo giảng sư khoá IV như sau: 
Bảng 1: Số lượng lớp học và số Giảng sư được đào tạo tính tới năm 20124 
Lớp học Khoá học Số Giảng sư 
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Bên cạnh các khoá bồi dưỡng, đào tạo tập trung, để  mở rộng phạm vi đào tạo 
Hoằng pháp, chương trình hàm thụ Phật học dưới hình thức đào tạo từ xa bắt đầu từ 
năm 2003 với hàng nghìn Tăng Ni, Phật tử đang theo học và đã tốt nghiệp. 
 
2.1.2 Hoạt động của Đoàn Giảng sư Trung ương và các Tỉnh, Thành, Hội Phật giáo  
Với một đội ngũ đông đảo và nhiệt huyết của các Giảng sư thuộc Đoàn Trung 
ương và Đoàn các tỉnh, thành hội Phật giáo, trong suốt nhiệm kỳ VI đã có nhiều hoạt 
động thuyết giảng nâng cao năng lực và chia sẻ kinh nghiệm, như: 
- Tham gia công tác thuyết giảng tại các Lễ đại tập trung mùa Phật đản, các 
Trường hạ, thuyết giảng tại các giảng đường, các đạo tràng. 
- Giảng dạy tại các lớp giáo lý và các lễ hội của Phật giáo 
- Ngoài ra phái đoàn Trung ương Giáo hội còn thực hiện các chuyến hoằng pháp 
tại nước ngoài như Cộng hoà Zech, Ba Lan, Ucraina, Hungary, Đức, Nga, Pháp,… 
 
2.1.3 Tổ chức khoá bồi dưỡng, hội thảo Hoằng Pháp 
Được sự cho phép của Giáo hội Phật giáo Trung ương, Ban tôn giáo chính phủ 
và các cơ quan chức năng tỉnh, thành phố, trong nhiệm kỳ VI (2007-2012), Thành hội 
Phật giáo (THPG) phía Bắc đã liên tục tổ chức các buổi hội thảo và các lớp bồi dưỡng 
Hoằng Pháp tại các tỉnh thành khác, cụ thể như sau: 
Bảng 2: Các hoạt động hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng Hoằng pháp trong nghiệm kỳ 
VI (2007-2012) của GHPGVN5 
Năm Thành phần tham dự Nội dung 
2008 -Tăng Ni, Giảng sư các tỉnh, 
THPG phía Bắc 
-Tăng Ni, Giảng sư các tỉnh 
miền Trung, Tây Nguyên 
-Khai giảng khoá bồi dưỡng Hoằng Pháp 
ngắn ngày 
-Hội thảo Hoằng Pháp 
2009 -Tăng Ni, Giảng sư đại diện -Khoá bồi dưỡng, hội thảo Hoằng Pháp 
                                                          




các tỉnh, thành toàn quốc -Tập huấn Hoằng Pháp viên 
-Bồi dưỡng thi diễn giả Hoằng Pháp 
2010 -Giảng sư, Tăng Ni, Phật tử 
tại các tỉnh phía Bắc 
-Tổ chức hội thảo Hoằng Pháp toàn quốc 
-Bồi dưỡng, tập huấn Hoằng Pháp viên 
2011 - Tăng Ni, Giảng sư đại diện 
các tỉnh, thành toàn quốc 
-Tổ chức hội thảo Hoằng Pháp toàn quốc  
   
2.1.4 Vai trò của Hoằng pháp trong các hoạt động khác 
Hoạt động Hoằng pháp không chỉ liên quan tới các công tác chuyên môn và lý 
luận về Phật học nói riêng mà còn thể hiện vai trò của mình trong các hoạt động khác 
như : phát hành báo chí, tạp chí Phật giáo, báo điện tử,… 
1) Biên soạn, sưu tập tài liệu, xuất bản ấn phẩm văn hoá Phật giáo (tính đến năm 
2012) 
- Ban Văn hoá Trung ương đã xuất bản trên 200 đầu Kinh sách, các tác phẩm, 
tuyển tập nghiên cứu của Tăng Ni và nhiều tác giả khác. 
- Tổ in ấn và phát hành sách Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh đã 
in240/343 đầu sách đăng ký và nhiều ấn phẩm văn hoá Phật giáo có giá trị truyền bá 
Chánh pháp. Tổng số ấn phẩm là 290.000 bản. 
- Đã có 15 tỉnh, thành biên soạn được cuốn “Lược sử Phật giáo và các ngôi chùa 
trong tỉnh” và một số địa phương đang tiến hành biên soạn lược sử Phật giáo địa 
phương khác. 
- Ban biên soạn bộ “Trí Tịnh toàn tập” đã tổ chức lễ giới thiệu công trình phần 1 
trong 4 phần (Kinh, Luật, Luận, Tạp văn) của Hoà thượng Thích Trí Tịnh - chủ tịch 
hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.  
2) Tạp chí, Nội san Phật giáo 








các tỉnh, thành toàn quốc -Tập huấn Hoằng Pháp viên 
-Bồi dưỡng thi diễn giả Hoằng Pháp 
2010 -Giảng sư, Tăng Ni, Phật tử 
tại các tỉnh phía Bắc 
-Tổ chức hội thảo Hoằng Pháp toàn quốc 
-Bồi dưỡng, tập huấn Hoằng Pháp viên 
2011 - Tăng Ni, Giảng sư đại diện 
các tỉnh, thành toàn quốc 
-Tổ chức hội thảo Hoằng Pháp toàn quốc  
   
2.1.4 Vai trò của Hoằng pháp trong các hoạt động khác 
Hoạt động Hoằng pháp không chỉ liên quan tới các công tác chuyên môn và lý 
luận về Phật học nói riêng mà còn thể hiện vai trò của mình trong các hoạt động khác 
như : phát hành báo chí, tạp chí Phật giáo, báo điện tử,… 
1) Biên soạn, sưu tập tài liệu, xuất bản ấn phẩm văn hoá Phật giáo (tính đến năm 
2012) 
- Ban Văn hoá Trung ương đã xuất bản trên 200 đầu Kinh sách, các tác phẩm, 
tuyển tập nghiên cứu của Tăng Ni và nhiều tác giả khác. 
- Tổ in ấn và phát hành sách Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh đã 
in240/343 đầu sách đăng ký và nhiều ấn phẩm văn hoá Phật giáo có giá trị truyền bá 
Chánh pháp. Tổng số ấn phẩm là 290.000 bản. 
- Đã có 15 tỉnh, thành biên soạn được cuốn “Lược sử Phật giáo và các ngôi chùa 
trong tỉnh” và một số địa phương đang tiến hành biên soạn lược sử Phật giáo địa 
phương khác. 
- Ban biên soạn bộ “Trí Tịnh toàn tập” đã tổ chức lễ giới thiệu công trình phần 1 
trong 4 phần (Kinh, Luật, Luận, Tạp văn) của Hoà thượng Thích Trí Tịnh - chủ tịch 
hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.  
2) Tạp chí, Nội san Phật giáo 








Bảng 3: Loại hình và số lượng ấn phẩm Phật giáo tính đến năm 20126 
Loại ấn phẩm Tên ấn phẩm Số lượng xuất bản 
Tạp chí 
Tạp chí Văn hoá Phật 
giáo 
số 165 
Tạp chí nghiên cứu Phật 
học của Phân viện nghiên 
cứu Phật học Việt Nam 
số 118 
Tạp chí Khuông Việt của 
Học viện Phật giáo Việt 
Nam tại Hà Nội 
số 25 
Tạp chí Phật giáo Nguyên 
thuỷ 
số 24 
Văn hoá Phật giáo của 
ban Văn hoá Trung ương 
9 loại ấn phẩm 
Tuần báo, nguyệt san 
Tuần báo Giác Ngộ  số 655 
Nguyệt san Giác Ngộ số 203 
Nội san 
Nội san đăng tải nội dung 
giáo lý Phật giáo và tình 
hình sinh hoạt Phật sự tại 
các địa phương: Hà Nội, 
Bình Dương, Ninh Thuận, 
Đăk Lăk, Khánh Hoà… 
 
 
- Báo điện tử: Các trang báo điện tử của Trung ương GHPGVN, Giác Ngộ, Phân 
ban đặc trách Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương, ban Hoằng pháp Trung ương, 
Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Gia đình Phật tử Việt Nam net, Ban Từ thiện xã 
hội Trung ương, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phật 
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giáo Nam tông Kinh, Nam tông Khmer,… đều hoạt động ổn định, ngày càng phát 
triển về nội dung, phong phú về hình thức và cách thể hiện  
2.2  Hoạt động đào tạo Tăng, Ni 
Bên cạnh hoạt động Hoằng pháp, hoạt động trực tiếp đào tạo Tăng Ni cũng 
được GHPGVN và các cơ quan, ban, ngành chức năng quan tâm. Những nội dung 
chính trong công tác đào tạo này bao gồm việc tổ chức hội thảo, hội nghị, toạ đàm về 
quản lý giáo dục, đào tạo và các vấn đề lý luận Phật giáo; mở các lớp đào tạo, bồi 
dưỡng, tập huấn về Phật học.  
Thêm vào đó, ngoài những hoạt động đào tạo chuyên môn Phật học, các cơ sở 
Phật giáo hiện nay còn tổ chức thêm nhiều hoạt động từ thiện xã hội và công tác xã 
hội như các lớp tình thương, lớp mẫu giáo, nhà dưỡng lão, trung tâm tư vấn người bị 
nhiễm HIV/AIDS,…Do đó, việc đào tạo kỹ năng công tác xã hội cho Tăng Ni sinh 
hiện nay là một nhu cầu thiết thực. 
2.2.1 Công tác tổ chức 
Để chuẩn bị cho các hoạt động đào tạo chuyên môn trong các học viện, các 
trường Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp,...GHPGVN và các BTS các tỉnh thành đã tổ 
chức các buổi hội nghị, hội thảo, toạ đàm nhằm nâng cao mối quan hệ hợp tác giữa 
các tổ chức, đơn vị có liên quan và nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm đào tạo cũng 
như các mối quan tâm, các vấn đề cần giải quyết. Thông qua các buổi toạ đàm, hội 
nghị này, các vị chức sắc và các nhà đào tạo, giáo dục Phật giáo có cơ hội nâng cao 
kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của mình – như một bước chuẩn bị nền tảng 
cho công tác giáo dục, truyền thụ kiến thức Phật giáo cho các Tăng Ni, Phật tử trong 
nhà chùa. Trong năm 2012, GHPGVN đã tổ chức các hoạt động chuyên môn, bao 
gồm: 
- Tham dự hiệp hội các trường đại học, Phật giáo quốc tế và hội thảo về Giáo 
dục và Đạo đức được tổ chức  tại trường đại học Maha Chulalongkorn (Thái Lan) 
- Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh kết hợp với trung tâm Phật 
học K.J.Somainya thuộc đại học Mumbai (Ấn Độ), tổ chức hội thảo quốc tế “Thiền 
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- Tổ chức hội thảo chuyên đề “Củng cố và phát triển ngành giáo dục Tăng Ni”, 
kết hợp với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. 
- Cùng với Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Thời báo Kinh tế Việt Nam 
và Ngân hàng Liên Việt tổ chức hội thảo chủ đề “Văn hoá Phật giáo và Doanh nhân 
trong thời kỳ hội nhập” 
- Trung ương GHPGNV, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, kết hợp cùng 
ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về Quốc sư Khuông 
Việt và Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn đầu kỷ nguyên độc lập 
- Thường trực Ban giáo dục Tăng Ni trung ương và lãnh đạo 4 học viện trong cả 
nước tham dự hội nghị Giáo dục tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. 
- Thăm viếng, làm việc và trao đổi với Học viện Phật giáo Việt Nam, các trường 
trung cấp Phật học, các lớp Cao đẳng Phật học trong toàn quốc, để nắm được tình 
hình, những khó khăn vướng mắc trong công tác giáo dục tại địa phương. 
2.2.2. Công tác đào chuyên môn 
Nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác đào tạo Tăng Ni trong các cơ sở Phật giáo, 
GHPGVN và BTS các tỉnh cũng rất quan tâm tới việc tổ chức, thành lập và đưa vào 
hoạt động các cơ sở đào tạo, cũng như cải thiện cơ sở vật chất của các cơ sở này. Bên 
cạnh đó, đối với mỗi đơn vị Phật giáo địa phương, các Tăng, Ni có nhu cầu và có tư 
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Bên cạnh các chùa, tu viện lớn nhỏ trong cả nước có các hoạt động chuyên 
môn liên quan tới Phật giáo ngay tại cơ sở, tại Việt Nam hiện có một vài cơ sở đào 
tạo chuyên biệt về các ngành liên quan tới Phật giáo, cụ thể gồm: 
- Học viện Phật giáo Việt Nam:  GHPGVN hiện có 3 Học viện Phật giáo Việt Nam 
(HVPGVN) tại TP.Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, 1 Học viện Phật giáo Nam Tông 
Khmer tại TP Cần Thơ. Trong nhiệm kỳ VI (2007-2012) có 2.210 Tăng Ni tốt nghiệp 
và đang đào tạo 1.732 Tăng Ni sinh, cụ thể như sau: 
Bảng 4: Số Tăng Ni sinh tốt nghiệp tại Học viện Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành 
trong các khoá đào tạo gần đây7 
Cơ sở đào tạo Khoá/Năm học Số Tăng Ni sinh 
HVPGVN tại Hà Nội 
V (2006-2010) 276  
VI (2010-2014) 322  
HVPGVN tại Hà Nội kết hợp 
cùng ĐHKHXH&NV 
4/2012 82 (Cử nhân Triết học) 
HVPGVN tại Huế 
III ( 2005-2009) 169  
IV (2007-2011) 57  
V (2009-2013) 167  
VI (2011-2015) 60  
HVPGVN tại Tp.Hồ Chí Minh 
VI (2005-2009) 676 
VII (2007-2011) 974 
VIII (2009-2013) 506 
IX (2011-2015) 647 
HVPG Nam Tông Khmer tại Tp 
Cần Thơ 
I (2007-2011) 58 
II (2011-2015) 30 
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-Cao đẳng Phật học: Hiện có 8 lớp Cao đẳng Phật học đang hoạt động theo hệ thống 
trường Trung cấp Phật học. Trong 5 năm từ 2007-2012, có 1.127 Tăng Ni sinh (TNS) 
tốt nghiệp và có 814 TNS đang theo học các lớp Cao đẳng Phật học.  
Bảng 5: Số Tăng Ni sinh tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Phật học tại các tỉnh (số liệu 
thống kê tính đến 2012)8 
Cơ sở đào tạo CĐPH Khoá/Năm học Số Tăng Ni sinh 
Hà Nội 
II (2006-2009) 49 
III (2010 -2013) 81 
Tp. Hồ Chí Minh 
IV (2005-2009) 648 
V (2009-2012) 381 
Thừa Thiên Huế 
III (2005-2009) 48 
IV 68 
Quảng Nam 
I (2005-2008) 34 
II 36 
Lâm Đồng 
III (2004-2008) 36 
IV 37 
Bà Rịa Vũng Tàu 
III (2004-2007) 143 
IV (2008-2011) 95 
V (2011-2014) 89 
Bạc Liêu 
I (2005-2007) 30 
II (2008-2011) 44 
III (2011-2014) 32 
Đồng Nai I (2010-2013) 90 
 
-Trung cấp Phật học: Hiện nay trên toàn quốc có 01 trường Trung –Cao đẳng Phật 
học tại Hải Phòng, 30 trường Trung cấp Phật học, 04 trường ở phía Bắc, phía Nam có 
26 trường. Trong nhiệm kỳ VI (2007-2012) đã có 2.430 TNS tốt nghiệp. 
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Bảng 6: Số Tăng Ni sinh tốt nghiệp Trung cấp Phật học tại 3 Hà Nội, Tp Hồ Chí 
Minh và Thừa Thiên Huế (số liệu thống kê tính đến 2012)9 
Cơ sở đào tạo Khoá/Năm học Số Tăng Ni sinh 
Tp. Hà Nội 
V (2006-2010) 166 
VI (2010-2014) 196 
IV 94 
Tp. Hồ Chí Minh 
VI (2007-2011) 223 
VII (2009-2013) 424 
VIII (2011-2015) 316 
Thừa Thiên Huế 
V (2009-2013) 218 
VI (2011-2015) 153 
 
Trên đây là 3 trong số các thành phố, tỉnh thành trên cả nước có cơ sở đào tạo 
Trung cấp Phật học. Nhìn chung, các cơ sở đào tạo này nhận được sự quan tâm của 
các cấp chính quyền và Ban Trị sự các tỉnh. Do đó, hầu hết các trường Phật giáo này 
đều có cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ tiện nghi. Một số trường còn có điều kiện tổ 
chức dạy nội trú cho TNS.  
 - Giáo dục Phật giáo Nam Tông Khmer 
Tại các khu vực có người Khmer sinh sống trên đất nước, đều có tổ chức các 
lớp học Phật giáo Nam Tông Khmer. Được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, Mặt 
trận, Ban Dân tộc trung ương và địa phương, hàng trăm lớp học đã được mở cho 
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Bảng 6: Số Tăng Ni sinh tốt nghiệp tại trường Phật giáo Nam Tông Khmer (số liệu 
thống kê tính đến 2012)10 
 
Các bậc đào tạo Nam Tông Khmer Số Tăng Ni sinh 
Tiểu học Khmer ngữ 1-6 
1.418 lớp, 32.538 chư Tăng và thanh 
thiếu niên 
Sơ cấp Pali, Vini, Sơ cấp Phật học 5.839 học viên 
Trung cấp Phật học 367 học viên 
Lớp Kinh, Luận, Luật 1.371 học viên 
 
- Du học: Dưới sự hỗ trợ của Nhà nước Việt Nam và chính phủ các nước, Giáo 
hội đã giới thiệu các Tăng Ni sinh có trình độ lý luận Phật học tương đối tốt, gửi ra 
nước ngoài du học nhằm nâng cao năng lực của TNS, với số lượng TNS thống kê 
được cho tới thời điểm này gồm: du học sinh tại Ấn Độ (18), Đài Loan (71), Trung 
Quốc (20), Hàn Quốc (01), Úc (01), Hoa Kỳ (02),…Hiện có tới 50 Tăng Ni đã hoàn 
thành chương trình học tại nước ngoài, về nước và hiện đang công tác tại các cấp 
Giáo hội, Ban Viện Trung ương, Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo và các cơ 
sở giáo dục Phật giáo.  
2.2.3 Công tác đào tạo kỹ năng Công tác xã hội 
Như đã đề cập ở trên, việc đào tạo các kỹ năng công tác xã hội hiện đã và đang 
trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với Phật giáo. Phật giáo đang ngày càng tham gia 
và đóng góp nhiều vào các hoạt động xã hội do đó các Tăng, Ni trong chùa cũng ngày 
càng có nhiều cơ hội hơn để tham gia đóng góp sức lực và trí tuệ của mình vào các 
hoạt động này. 
Để hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo Việt Nam nâng tầm và đi vào chiều 
sâu nhằm gắn kết giải quyết các vấn đề xã hội đang đặt ra thì nhất thiết phải nâng 
hoạt động này thành công tác xã hội. Khác với hoạt động từ thiện xã hội với ý nghĩa 
                                                          





hỗ trợ vật chất mang tính nhất thời, công tác xã hội thúc đẩy sự thay đổi trong xã hội, 
thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề trong quan hệ giữa con người, trao quyền và giải 
phóng con người đem lại sự bình yên cho xã hội. Do đó việc đào tạo các kỹ năng 
Công tác xã hội cho Tăng, Ni nên được cụ thể hoá và tiến hành như một hoạt động 
đào tạo cơ bản trong các cơ sở Phật giáo. 
Bảng 7: Các hoạt động điển hình của Trung tâm tư vấn và nuôi dưỡng người nhiễm 
HIV/AIDS thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam, năm 200811 
Hoạt động/sự kiện Kết quả đạt được/ số người 
tham gia 
Thành lập nhóm chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS 14 người 
Tổ chức tập huấn kỹ năng chăm sóc tại nhà 25 người (7 Tăng, 18 Ni) 
Tổ chức tập huấn kỹ năng thay đổi hành vi 20 người (6 Tăng, 14 Ni) 
Tập huấn giảm kỳ thị và phân biệt đối xử 23 người (6 Tăng, 7 Ni) 
Tập huấn kỹ năng quản lý dự án 20 người (6 Tăng, 14 Ni) 
Tập huấn kỹ năng tư vấn cơ bản 28 người (5 Tăng, 23 Ni) 
Truyền thông thay đổi hành vi và phương pháp cho 
Tăng Ni 
21 cuộc, 485 người (21 
Tăng, 464 Ni) 
 
Trên đây là các hoạt động điển hình của một trung tâm tư vấn trực thuộc 
HVPGVN. Mặc dù các hoạt động tập huấn kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng CTXH cho 
Tăng, Ni trong chùa hiện chưa có nhiều số liệu thống kê, tuy vậy thông qua ví dụ điển 
hình này, có thể thấy các hoạt động tập huấn kỹ năng CTXH đã manh nha hình thành 
nhưng chưa đi vào chiều sâu và chưa được tổ chức một cách bài bản.  
Theo số liệu trên, mỗi hoạt động sự kiện trung bình chỉ đào tạo được khoảng 
20-30 Tăng, Ni. Trong khi đó, để gia tăng hiệu quả thực hiện các hoạt động từ thiện 
và xã hội, cần thiết phải có một đội ngũ Tăng, Ni có kiến thức, kỹ năng về CTXH. 
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3. KẾT LUẬN 
Công tác đào tạo Tăng, Ni trong các cơ sở Phật giáo đã được chú trọng, quan 
tâm và thực hiện ngay từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và ổn định về 
mặt tổ chức. Trong những năm qua, GHPGVN từng bước kiện toàn cơ cấu các Học 
viện, nhà trường về cả nhân sự và nội dung giảng dạy, vừa mở rộng phạm vi đào tạo 
cả trong và ngoài nước. Chất lượng đầu vào và việc đảm bảo chất lượng đầu ra cũng 
từng bước được cải thiện. Tuy vậy, để công tác đào tạo Tăng Ni ngày một hiệu quả, 
có nhiều vấn đề cần phải khắc phục: 
- Thứ nhất là, hiện còn thiếu đội ngũ giảng sư chuyên nghiệp, được đào tạo 
phương pháp truyền đạt sư phạm mà chủ yếu là giảng dạy bằng kinh nghiệm. Do đó, 
quá trình tiếp thu của học viên đôi khi còn gặp khó khăn. 
- Thứ hai là, giáo trình Phật giáo chưa thống nhất trên toàn quốc do đó vẫn tồn 
tại độ chênh trình độ giữa các Tăng ni sinh ở các cơ sở khác nhau.   
- Thứ ba là, cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy tuy đã đảm bảo được nhu cầu 
thiết yếu nhưng vẫn còn đơn thuần, chưa phong phú.  
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Tóm tắt: Những triết lý của Phật giáo đều hướng tới xây dựng một xã hội bác 
ái, bình đẳng, công bằng, ấm no, hạnh phúc, hướng con người làm điều thiện, tránh 
điều ác trên cơ sở thức tỉnh lòng trắc ẩn ở từng con người. lòng trắc ẩn mang lại cho 
con người sức mạnh, sự bình tâm, vững vàng vượt lên bản thân để thay đổi cuộc sống. 
Đồng thời, những triết lý của phật giáo là những tinh hoa của truyền thống văn hóa 
dân tộc  mà chúng ta cần phải tiếp thu để góp phần xây dựng nền tảng lý luận và thực 
hành nghề công tác xã hội ở Việt Nam, đó cũng chính là động lực tinh thần cho những 
người hiện đang làm việc trong lĩnh vực công tác xã hội vững tin vào công việc của 
mình đang làm mang lại lợi ích cho nhóm người yếu thế và góp phần đảm bảo bền 
vững an sinh xã hội. 
 
1. Quan niệm của Phật giáo về trắc ẩn  
Trắc ẩn thường được hiểu là tình cảm thương xót, đồng cảm, thấu hiểu, sự cảm 
thông sâu sắc đối với mọi người, sẵn sàng đặt mình vào vị trí của người khác, là tạm 
thời quên mình để hiểu người khác và học cách yêu thương và giúp đỡ họ họ. Qua đó, 
bạn sẽ hiểu hơn về những khó khăn, nỗi đau khổ cũng như những lúc tuyệt vọng của 
người khác – những điều bạn chưa từng trải qua. Trong quá trình nhận thức vấn đề và 
giúp đỡ người khác, chúng ta đồng thời mở rộng lòng mình cũng như củng cố lòng 
biết ơn đối với người khác. 
Theo Dalai Lama,“Tình yêu và lòng trắc ẩn là điều thiết yếu mà thiếu chúng, 
loài người không thể tổn tại, một xã hội sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu nếu mọi người đều 
có lòng trắc ẩn với người khác. Xã hội đó chắc chắc phải ổn định và phát triển từng 
giây phút. Và bản giao hưởng bất tận về sự tiến bộ của con người sẽ hài hoà vang lên 
trong từng nhịp thở của con người và vạn vật.Một trong những điều cốt lõi quan yếu 
để tìm thấy hạnh phúc là lòng trắc ẩn, tức là sự biết “chạnh lòng” với tha nhân, với 
cuộc sống” (1, tr15).  
Joan Halifax, nhà nghiên cứu nhân chủng-sinh thái học, lão sư Thiền tông Phật 
giáo cho rằng, “lòng trắc ẩn mang lại cho con người sức mạnh, sự bình tâm, vững 
vàng vượt lên bản thân để thay đổi cuộc sống. Vì vậy, hãy đánh thức lòng trắc ẩn 
trong mỗi con người, hãy tôn vinh và lan truyền lòng trắc ẩn để có bản thân có được 
một cuộc sống hạnh phúc, để xã hội ngày một tốt đẹp hơn” (10). 
2.  Phậ                                                        
Trong suốt quá trình hình thành và phát triển,  hật giáo Việt  am đã có nhiều 
đóng góp đáng kể đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của   n tộc trên nhiều l nh vực, 
trong đó có giáo   c.  ó thể nói,  hật giáo được x m là một trong những nh n tố quan 
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trọng góp ph n định hình nên các quan niệm, chuẩn mực, hệ giá trị đạo đức trong xã 
hội. Trong hệ thống giáo l   hật giáo, chúng ta có thể tìm thấy những cơ sở l  luận 
xác thực cho vấn đề đạo đức xã hội, hướng con người tới  h n, Thiện,  .  ất k  t n 
giáo ch nh thống nào cũng đều chứa đựng các nội  ung đạo đức,  ao gồm giá trị, 
chuẩn mực, l  tưởng đạo đức . iều này được thể hiện r  n t ở đạo  hật.  ó thể thấy, 
bên cạnh những giá trị đặc th  như niềm tin t n giáo thiêng liêng,  hật giáo khi  u 
nhập vào  iệt  am còn đề cập đến những chuẩn mực đạo đức mang t nh xã hội như 
hiếu thảo cha mẹ, trung thực, nh n ái, hướng tới cái thiện, tránh xa điều ác Toàn  ộ 
những giá trị này được kết tinh, thể hiện tập trung trong nội  ung giáo l  của  hật giáo 
th ng qua hai cấp độ nhận thức là trình độ t m l  và tình độ hệ tư tưởng, cả hai cấp độ 
này được thể hiện thông qua hệ thống hành vi ứng xử với tự nhiên, với xã hội, với 
người khác và với bản th n mình trong đời sống hàng ngày.  uất phát điểm là nước 
sản xuất n ng nghiệp cộng với t nh chất khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên như thiên 
tai, hạn hán, mất m a  đã đòi hỏi người Việt phải đoàn kết, gắn  ó, thương yêu đ m 
 ọc l n nhau để tồn tại và phát triển.  ó ch nh là một trong những giá trị căn  ản, cốt 
lõi tạo dựng nên hệ giá trị đạo đức của dân tộc.  goài ra, chúng ta cũng c n phải lưu   
đến t nh chất đặc th  của  hật giáo trong việc truyền tải các nội  ung đạo đức xã hội 
đến các cá nh n, xã hội so với một số hình thái   thức xã hội khác.  ạo đức t n giáo 
có đặc điểm là những qui phạm, điều răn, cấm đoán thuộc hệ thống giáo l  t n giáo 
ngoài việc khuyến kh ch hướng thiện còn tạo ra sự đan x n giữa hy vọng và sợ hãi 
giúp con người hành động tự giác có đạo đức chủ yếu là  o triết l  đạo đức t n giáo đã 
thẩm thấu vào họ, trở thành nh n sinh quan trong cuộc sống.  
 hư vậy, khởi nguồn từ những l   o trên đ y, đạo  hật trong suốt quá trình 
thăng tr m lịch sử l u đời, đã kh ng định ch n giá trị đ ch thực đối với sự nghiệp sáng 
tạo và  ảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống như  hiền hòa, lễ độ, kiên nh n, vị 
tha, độc lập tự chủ, thương yêu đ m  ọc l n nhau  có thể nói, với tư cách là một t n 
giáo, triết thuyết thì  hật giáo chứa đựng nhiều nội  ung mang t nh giáo   c s u sắc, 
định hướng lối sống và hành vi ứng xử của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng trong xã hội 
cũng như tinh th n của các hoạt động Công tác xã hội ở nước ta hiện nay, ch nh điều 
này đã tạo nên bản sắc đặc trưng của công tác xã hội Việt Nam so với công tác xã hội 
ở các cộng đồng, dân tộc khác trên thế giới.  
3. Logic c a trắc ẩn trong Phật pháp và biểu hi n c a nó tronghành thi n  
Trước khi đạo  hật  u nhập vào  iệt  am, đã tồn tại một số t n ngưỡng t n 
giáo   n gian như thờ  u, thờ Thành  oàng, Thổ đại, thờ cúng tổ tiên  thể hiện đạo 
l  uống nước nhớ nguồn của   n tộc. Tuy nhiên c ng với sự phát triển của xã hội,  hật 
giáo c ng với quá trình  u nhập đã giải đáp được những  ăn khoăn mang t nh triết l  
nh n sinh mà t n ngưỡng   n gian chưa thể giải đáp như  nguồn gốc con người, ý 
ngh a cuộc sống, vấn đề họa phúc trong cuộc đời    ới những tư tưởng về “vô 
thường, vô ngã”, “từ, bi, hỷ, xả”, “nghiệp chướng, luân hồi”, “nhân quả”   hật giáo 
đã góp ph n đáp ứng nhu c u về t m linh cũng như thỏa mãn những chuẩn mực đạo 
đức của cộng đồng, trên cơ sở bổ khuyết những giá trị đạo đức mới, phù hợp với tâm 
l , đạo đức của người Việt, làm phong phú và sâu sắc thêm hệ giá trị đạo đức truyền 
thống của dân tộc. Có thể nói, đạo đức Phật giáo đã thực sự ăn s u vào đạo lý truyền 
thống dân tộc, ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý, lối sống, phong t c, tập quán và cung 
cách ứng xử của con người.  gười Việt tiếp nhận đạo Phật không chỉ là nội dung triết 
lý ẩn chứa trong giáo lý, mà quan trọng hơn là tiếp nhận những hành vi đạo đức mang 
tính thiện.  gười Việt tiếp nhận Phật giáo không phải với tư cách là một hệ tư tưởng 
với các giáo lý cao siêu, mà là những điều rất g n gũi với t m tư, tình cảm mang tính 
thực tiễn, vận d ng để giải quyết những vấn đề cuộc sống của mỗi cá nhân và cộng 
đồng. Vì vậy, một bộ phận không nhỏ người Việt không hiểu hoặc không hiểu một 
cách tường tận những triết lý cao siêu của nhà Phật về vô thường, vô ngã, thập nhị 
nhân duyên, tứ diệu đế, nghiệp báo, luân hồi nhưng họ v n tự coi mình là t n đồ đạo 
Phật. Do đó, họ tin rằng: sống có đạo đức thì sẽ gặt hái được những điều thiện, điều 
tốt; sống v  đạo đức, trái lu n thường đạo lý, ắt sẽ bị quả  áo.  ại đa số người dân 
không thuộc kinh Phật ngoài mấy câu niệm “ am m  A Di  à  hật”, hay “ am m  
Quán Thế Âm Bồ tát” song họ đều cảm thấy an lòng, hướng tới  ức Phật với niềm tin 
mọi đau khổ, bất trắc sẽ được diệt trừ.  iều này đã được Tr n  ăn Giàu kh ng định: 
“Tín ngưỡng Phật giáo phổ biến trong đại đa số nhân dân. Người dân không biết gì về 
triết lý cao xa của Phật mà chỉ biết cầu phúc, chỉ biết chuyện quả báo, luân hồi. Từ 
lâu rồi, triết lý Phật giáo trở thành một thứ đạo đức học từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu 
nạn là hạt nhân, chúng sinh có thể hiểu và làm được, không cao xa, rắc rối như triết lý 
Phật giáo nguyên thuỷ. Tu nhân tích đức ở kiếp này để an vui, hưởng phúc ở kiếp sau” 
(5, tr290). Phật giáo đã thực sự đi vào đời sống đạo đức của người  iệt th ng qua chức 
năng giáo   c, hướng con người tới các giá trị tốt đẹp, nh n văn.  gười  iệt tìm đến 
với đạo  hật kh ng chỉ vì nhu c u t m linh, cảm thấy thư thái an lạc nơi cửa  hật mà 
còn vì những nội  ung đạo đức xã hội được ẩn chứa trong giáo l  của Phật giáo. 
Ch ng hạn, thuyết nhân  uả của  hật giáo đã chỉ ra rằng, con người tự chịu trách 
nhiệm về hạnh phúc hay khổ đau  ằng hành vi (việc làm) của ch nh mình chứ kh ng 
phải  o may rủi, định mệnh hay th n linh trừng phạt. 
Trong đối nh n xử thế hàng ngày, người  iệt v n lu n t m niệm “thương người 
như thể thương thân”, lu n trọng ngh a tình, x m nó lên trên hết “một bồ cái lý không 
bằng một tí cái tình”.  hữ  tình” chiếm một vị tr  quan trọng trong đời sống đạo đức 
của người   n  iệt  am   h ng chỉ giới hạn trong tình cảm gia đình, hàng xóm mà 
còn đối với cả k  th . Trong lịch sử đã kh ng  t trường hợp với những t   inh chiến 
tranh, lu n được đối xử tử tế, được mở đường hiếu sinh, được cấp đ y đủ qu n lương 
khi về nước. Tinh th n thương người của   n tộc  iệt  am còn được n ng lên thành 
những chuẩn tắc trong  ộ luật của  hà nước   ó thực sự là cơ sở thực tiễn quan 
trọng để những giá trị đạo đức  hật giáo hòa nhập,   n rễ trong lòng   n tộc  iệt 
 am.  ạo đức  hật giáo đã hòa quyện vào chủ ngh a yêu nước, hai chữ  từ bi”của 
nhà  hật đã hòa với hai chữ “nhân nghĩa” của người  iệt. Triết l  của đạo  hật về 
 hật t nh  ình đ ng, tư tưởng từ  i đối với nh n sinh mang một giá trị tư tưởng, đạo 
đức nh n  ản s u sắc, có giá trị t ch cực định hướng hành vi ứng xử của con người 
trong cộng đồng th o hướng thiện.  ó là tư tưởng nh n đạo, tinh th n  ác ái, tinh th n 
cứu khổ, cứu nạn, hướng thiện, trừ ác, vì cuộc sống  ình yên của con người và cộng 
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thống của dân tộc. Có thể nói, đạo đức Phật giáo đã thực sự ăn s u vào đạo lý truyền 
thống dân tộc, ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý, lối sống, phong t c, tập quán và cung 
cách ứng xử của con người.  gười Việt tiếp nhận đạo Phật không chỉ là nội dung triết 
lý ẩn chứa trong giáo lý, mà quan trọng hơn là tiếp nhận những hành vi đạo đức mang 
tính thiện.  gười Việt tiếp nhận Phật giáo không phải với tư cách là một hệ tư tưởng 
với các giáo lý cao siêu, mà là những điều rất g n gũi với t m tư, tình cảm mang tính 
thực tiễn, vận d ng để giải quyết những vấn đề cuộc sống của mỗi cá nhân và cộng 
đồng. Vì vậy, một bộ phận không nhỏ người Việt không hiểu hoặc không hiểu một 
cách tường tận những triết lý cao siêu của nhà Phật về vô thường, vô ngã, thập nhị 
nhân duyên, tứ diệu đế, nghiệp báo, luân hồi nhưng họ v n tự coi mình là t n đồ đạo 
Phật. Do đó, họ tin rằng: sống có đạo đức thì sẽ gặt hái được những điều thiện, điều 
tốt; sống v  đạo đức, trái lu n thường đạo lý, ắt sẽ bị quả  áo.  ại đa số người dân 
không thuộc kinh Phật ngoài mấy câu niệm “ am m  A Di  à  hật”, hay “ am m  
Quán Thế Âm Bồ tát” song họ đều cảm thấy an lòng, hướng tới  ức Phật với niềm tin 
mọi đau khổ, bất trắc sẽ được diệt trừ.  iều này đã được Tr n  ăn Giàu kh ng định: 
“Tín ngưỡng Phật giáo phổ biến trong đại đa số nhân dân. Người dân không biết gì về 
triết lý cao xa của Phật mà chỉ biết cầu phúc, chỉ biết chuyện quả báo, luân hồi. Từ 
lâu rồi, triết lý Phật giáo trở thành một thứ đạo đức học từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu 
nạn là hạt nhân, chúng sinh có thể hiểu và làm được, không cao xa, rắc rối như triết lý 
Phật giáo nguyên thuỷ. Tu nhân tích đức ở kiếp này để an vui, hưởng phúc ở kiếp sau” 
(5, tr290). Phật giáo đã thực sự đi vào đời sống đạo đức của người  iệt th ng qua chức 
năng giáo   c, hướng con người tới các giá trị tốt đẹp, nh n văn.  gười  iệt tìm đến 
với đạo  hật kh ng chỉ vì nhu c u t m linh, cảm thấy thư thái an lạc nơi cửa  hật mà 
còn vì những nội  ung đạo đức xã hội được ẩn chứa trong giáo l  của Phật giáo. 
Ch ng hạn, thuyết nhân  uả của  hật giáo đã chỉ ra rằng, con người tự chịu trách 
nhiệm về hạnh phúc hay khổ đau  ằng hành vi (việc làm) của ch nh mình chứ kh ng 
phải  o may rủi, định mệnh hay th n linh trừng phạt. 
Trong đối nh n xử thế hàng ngày, người  iệt v n lu n t m niệm “thương người 
như thể thương thân”, lu n trọng ngh a tình, x m nó lên trên hết “một bồ cái lý không 
bằng một tí cái tình”.  hữ  tình” chiếm một vị tr  quan trọng trong đời sống đạo đức 
của người   n  iệt  am   h ng chỉ giới hạn trong tình cảm gia đình, hàng xóm mà 
còn đối với cả k  th . Trong lịch sử đã kh ng  t trường hợp với những t   inh chiến 
tranh, lu n được đối xử tử tế, được mở đường hiếu sinh, được cấp đ y đủ qu n lương 
khi về nước. Tinh th n thương người của   n tộc  iệt  am còn được n ng lên thành 
những chuẩn tắc trong  ộ luật của  hà nước   ó thực sự là cơ sở thực tiễn quan 
trọng để những giá trị đạo đức  hật giáo hòa nhập,   n rễ trong lòng   n tộc  iệt 
 am.  ạo đức  hật giáo đã hòa quyện vào chủ ngh a yêu nước, hai chữ  từ bi”của 
nhà  hật đã hòa với hai chữ “nhân nghĩa” của người  iệt. Triết l  của đạo  hật về 
 hật t nh  ình đ ng, tư tưởng từ  i đối với nh n sinh mang một giá trị tư tưởng, đạo 
đức nh n  ản s u sắc, có giá trị t ch cực định hướng hành vi ứng xử của con người 
trong cộng đồng th o hướng thiện.  ó là tư tưởng nh n đạo, tinh th n  ác ái, tinh th n 
cứu khổ, cứu nạn, hướng thiện, trừ ác, vì cuộc sống  ình yên của con người và cộng 
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đồng đã trở thành triết lý sống của người dân Việt Nam. Phật giáo quan niệm “Tất cả 
chúng sinh đều có Phật tính”, ngh a là, tất cả mọi người đều  ình đ ng về mặt nghiệp 
báo, kiếp luân hồi  kh ng kể chủng tính, chức nghiệp cao thấp, đều dựa vào nghiệp 
báo của bản th n để quyết định tử luân hồi, cơ hội, điều kiện để đạt thành chính quả là 
như nhau. Tuy nhiên, cũng  th o  hật giáo, trong quá trình vươn lên hoàn thiện mình, 
con người c n phải nắm vững quy luật khách quan, phải có những phương thức hành 
động đúng đắn, hợp qui luật hay còn gọi là gắn liền với đạo đức. Với quan niệm của 
Phật giáo, Giới còn là phương tiện d n dắt con người vượt khỏi mê muội, bể khổ, luân 
hồi, tới chốn an lạc, giải thoát. Ngũ giới của đạo Phật bao gồm: Không sát sinh, không 
trộm cắp, không gian dâm, không nói dối, không uống rượu. Có thể thấy, những nội 
 ung mà  gũ giới đề cập đến không chỉ có   ngh a nu i  ưỡng lòng từ bi, nh n đạo ở 
mỗi cá nh n mà còn hướng tới việc xây dựng một xã hội đạo đức, ổn định. Không 
những vậy, lý luận về ngũ giới còn có   ngh a thiết thực trong việc thiết lập trật tự, an 
ninh cộng đồng, đảm bảo một nếp sống lành mạnh, tiến bộ cho toàn xã hội  à chính 
ở điểm này, Phật giáo kh ng định ưu thế vượt trội của nó trong việc giáo d c đạo đức 
xã hội, định hướng hành vi của cá nhân và cộng đồng ở các hoạt động trợ giúp xã 
hội.Th ng qua ngũ giới, Phật giáo Việt  am đã thể hiện vai trò định hướng cho các cá 
nhân, xã hội trong việc thoát bỏ cái ác, cái xấu hướng đến các giá trị Chân, Thiện, Mỹ. 
 hư vậy, Phật giáo trong suốt quá trình lịch sử đã ngày càng kh ng định vai trò 
quan trọng đối với vấn đề giáo d c đạo đức xã hội và định hướng hành vi xã hội. Luật 
nhân quả, nghiệp báo, luân hồi của Phật giáo, hàm chứa nội dung giáo d c rất lớn, 
trên bình diện khuyến khích điều thiện và răn đe, trừng phạt cái ác, th o đó, nếu gieo 
nhân lành sẽ được quả lành, gieo nhân ác sẽ được quả ác. Quan niệm như vậy, góp 
ph n cảnh tỉnh và nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân về từng hành vi, việc làm và 
ứng xử của mình trong đời sống gia đình và xã hội. Giáo lý Phật giáo có tác d ng điều 
chỉnh ý thức và hành vi đạo đức xã hội cho con người, n ng đỡ, khơi  ậy tình thương 
yêu, đức vị tha, làm điều thiện, trách điều ác   h ng chỉ áp d ng trong giới Phật tử 
mà những nội dung mang tính đạo đức của Phật giáo còn có ảnh hưởng mạnh mẽ đối 
với cộng đồng, gia đình, xã hội Luật nhân quả nhấn mạnh vào trách nhiệm của từng 
cá nh n đối với các hành vi đạo đức, con người vì sợ quả báo, sợ bị đ y xuống địa 
ng c nên họ cố gắng làm thiện, tránh ác, tu nh n t ch đức trong đời sống hàng ngày. 
Không chỉ vậy, luận thuyết của nhà Phật về đạo đức còn chỉ ra cho con người thấy 
rằng  con người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình kể cả sau khi chết, theo 
quan niệm của đạo Phật về luân hồi, thì cái chết mới chỉ là chấm dứt một kiếp sống mà 
thôi. Quan niệm này sẽ có tác d ng hạn chế được lối sống buông thả, ích kỷ, đề cao cá 
nhân, d n đến tham lam, tàn bạo, bất chấp đạo l  để thỏa mãn d c vọng cá nhân. Nội 
dung giáo lý Phật giáo thể hiện một triết lý về sự công bằng, giáo d c con người phải 
biết sống lành mạnh, khuyến kh ch con người làm nhiều việc tốt, việc thiện, lánh xa 
điều ác, tránh làm những việc bất nh n phi ngh a để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp 
nơi tr n thế. Chính những giá trị đạo đức trên đ y mà  hật giáo ngày càng có vị trí 
vững chắc trong tâm thức của người dân. 
Có thể thấy những biến đổi xã hội hiện nay đã tác động trực tiếp và làm thay 
đổi hệ giá trị, thang giá trị xã hội. Sự phân hóa giàu nghèo diễn ra nhanh chóng, xuất 
hiện lối sống thu n túy chạy theo lợi ích vật chất, lãng quên các giá trị tinh th n, chạy 
theo danh vọng tiền tài mà quên lãng việc hoàn thiện nhân cách và trách nhiệm xã hội. 
 ạo đức Phật giáo đã đóng vai trò kh ng nhỏ góp ph n quan trọng đến sự hình thành 
đạo đức con người, từ bi sẽ làm cho con người trở nên vị tha, nh n ái, khoan  ung độ 
lượng, thức tỉnh lương t m, lòng trắc ẩn ở mỗi con người.  ời sống hiện thực, với 
những rủi to, bất trắc đã khiến con người ngày càng hướng về các giá trị, lời khuyên 
đạo đức của đức Phật để cân bằng tâm lý. Tri thức Phật giáo trong chừng mực nhất 
định, đã phản ánh được nhu c u tâm lý của con người Việt Nam hiện đại. Chính vì lẽ 
đó mà nhiều phạm tr  đạo đức của Phật giáo v n tiếp t c được lưu trữ, sử d ng, truyền 
bá từ phạm vi gia đình đến cộng đồng, xã hội cho đến nay. Tư tưởng từ bi, hỷ xả, cứu 
khổ, cứu nạn của Phật giáo v n được người Việt tiếp thu và phát huy trong điều kiện 
kinh tế thị trường. Những qui tắc đạo đức Phật giáo có n t tương đồng với chuẩn mực 
đạo đức xã hội v n đang được nhiều người tin th o, định hướng cho họ trong đời sống 
thực tiễn xã hội. Không những thế, với chủ trương “ hật pháp với đời sống, đời sống 
với Phật giáo”, đạo Phật ngày nay đã  ổ sung những tri thức, chuẩn mực đạo đức phù 
hợp với xu thế phát triển của thời đại trong xu hướng thế tục hóa của Phật giáo, góp 
ph n làm phong phú nền đạo đức truyền thống của người Việt  am.  gười Việt 
hướng tới đức Phật với đức tâm thành kính, tạo thành sức mạnh tâm linh, tinh th n 
giúp họ vượt qua những trắc trở, những rủi ro, mất mát, cám dỗ đễ đạt đến cuộc sống 
tốt đẹp, chân thiện.  hi mà cơ chế thị trường v n đang  ộc lộ những mặt tiêu cực của 
nó thì Phật giáo với những qui tắc, chuẩn mực đạo đức cộng với niềm tin đạo đức Phật 
giáo là chỗ dựa tinh th n trong qu n chúng nh n   n.  ơn thế, đạo Phật với nội dung 
giáo lý của mình đã hình thành kh ng chỉ trong t n đồ mà còn ảnh hưởng mạnh đến 
quan niệm về một trật tự đạo đức, một xã hội tươi đẹp của cộng đồng cư   n  iệt. Lý 
tưởng đó đã trở thành động lực không chỉ thôi thúc các phật tử mà cả cộng đồng 
hướng đến những hành động tốt đẹp, trong đó con người đã  ứt bỏ được các d c vọng, 
ham muốn cá nh n, tham gia làm điều thiện và các hoạt động xã hội mang tính công 
tác xã hội. Và m u người l  tưởng mà đạo Phật xây dựng với phong cách đạo đức từ bi, 
hỷ xả, vô ngã, vị tha cũng ch nh là m u người xã hội hiện đại hướng đến đến. 
Với triết lý từ bi, hỷ xả, khuyến khích con người hướng thiện, Phật giáo đã đi 
vào lòng người, có tác dụng hoàn thiện nhân cách đạo đức con người và hướng tới 
một xã hội bác ái, góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển bền vững an sinh 
xã hội. Thực tế đã chứng minh Phật giáo tích cực tham gia các hoạt động từ thiện như  
xây dựng trung t m nu i  ưỡng những tr  mồ côi; thành lập viện  ưỡng lão, chăm sóc, 
nu i  ưỡng người già c  đơn kh ng nơi nương tựa, cứu trợ người dân vùng thiên tai, 
mở lớp tình thương  ạy chữ cho các cháu kh ng có điều kiện đến trường, lập phòng 
khám từ thiện, tổ chức cai nghiện, giúp đỡ những mảnh đời éo le tái hoà nhập cuộc 
sống. Chính việc làm c  thể đó đã thức tỉnh lòng trắc ẩn và kêu gọi, vận động hàng 
triệu tấm lòng từ bi của mọi người c ng đoàn kết giúp đỡ những cuộc đời không may 
mắn trong nhóm người yếu thế - đối tượng hướng tới của công tác xã hội. Sức lan toả 
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Có thể thấy những biến đổi xã hội hiện nay đã tác động trực tiếp và làm thay 
đổi hệ giá trị, thang giá trị xã hội. Sự phân hóa giàu nghèo diễn ra nhanh chóng, xuất 
hiện lối sống thu n túy chạy theo lợi ích vật chất, lãng quên các giá trị tinh th n, chạy 
theo danh vọng tiền tài mà quên lãng việc hoàn thiện nhân cách và trách nhiệm xã hội. 
 ạo đức Phật giáo đã đóng vai trò kh ng nhỏ góp ph n quan trọng đến sự hình thành 
đạo đức con người, từ bi sẽ làm cho con người trở nên vị tha, nh n ái, khoan  ung độ 
lượng, thức tỉnh lương t m, lòng trắc ẩn ở mỗi con người.  ời sống hiện thực, với 
những rủi to, bất trắc đã khiến con người ngày càng hướng về các giá trị, lời khuyên 
đạo đức của đức Phật để cân bằng tâm lý. Tri thức Phật giáo trong chừng mực nhất 
định, đã phản ánh được nhu c u tâm lý của con người Việt Nam hiện đại. Chính vì lẽ 
đó mà nhiều phạm tr  đạo đức của Phật giáo v n tiếp t c được lưu trữ, sử d ng, truyền 
bá từ phạm vi gia đình đến cộng đồng, xã hội cho đến nay. Tư tưởng từ bi, hỷ xả, cứu 
khổ, cứu nạn của Phật giáo v n được người Việt tiếp thu và phát huy trong điều kiện 
kinh tế thị trường. Những qui tắc đạo đức Phật giáo có n t tương đồng với chuẩn mực 
đạo đức xã hội v n đang được nhiều người tin th o, định hướng cho họ trong đời sống 
thực tiễn xã hội. Không những thế, với chủ trương “ hật pháp với đời sống, đời sống 
với Phật giáo”, đạo Phật ngày nay đã  ổ sung những tri thức, chuẩn mực đạo đức phù 
hợp với xu thế phát triển của thời đại trong xu hướng thế tục hóa của Phật giáo, góp 
ph n làm phong phú nền đạo đức truyền thống của người Việt  am.  gười Việt 
hướng tới đức Phật với đức tâm thành kính, tạo thành sức mạnh tâm linh, tinh th n 
giúp họ vượt qua những trắc trở, những rủi ro, mất mát, cám dỗ đễ đạt đến cuộc sống 
tốt đẹp, chân thiện.  hi mà cơ chế thị trường v n đang  ộc lộ những mặt tiêu cực của 
nó thì Phật giáo với những qui tắc, chuẩn mực đạo đức cộng với niềm tin đạo đức Phật 
giáo là chỗ dựa tinh th n trong qu n chúng nh n   n.  ơn thế, đạo Phật với nội dung 
giáo lý của mình đã hình thành kh ng chỉ trong t n đồ mà còn ảnh hưởng mạnh đến 
quan niệm về một trật tự đạo đức, một xã hội tươi đẹp của cộng đồng cư   n  iệt. Lý 
tưởng đó đã trở thành động lực không chỉ thôi thúc các phật tử mà cả cộng đồng 
hướng đến những hành động tốt đẹp, trong đó con người đã  ứt bỏ được các d c vọng, 
ham muốn cá nh n, tham gia làm điều thiện và các hoạt động xã hội mang tính công 
tác xã hội. Và m u người l  tưởng mà đạo Phật xây dựng với phong cách đạo đức từ bi, 
hỷ xả, vô ngã, vị tha cũng ch nh là m u người xã hội hiện đại hướng đến đến. 
Với triết lý từ bi, hỷ xả, khuyến khích con người hướng thiện, Phật giáo đã đi 
vào lòng người, có tác dụng hoàn thiện nhân cách đạo đức con người và hướng tới 
một xã hội bác ái, góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển bền vững an sinh 
xã hội. Thực tế đã chứng minh Phật giáo tích cực tham gia các hoạt động từ thiện như  
xây dựng trung t m nu i  ưỡng những tr  mồ côi; thành lập viện  ưỡng lão, chăm sóc, 
nu i  ưỡng người già c  đơn kh ng nơi nương tựa, cứu trợ người dân vùng thiên tai, 
mở lớp tình thương  ạy chữ cho các cháu kh ng có điều kiện đến trường, lập phòng 
khám từ thiện, tổ chức cai nghiện, giúp đỡ những mảnh đời éo le tái hoà nhập cuộc 
sống. Chính việc làm c  thể đó đã thức tỉnh lòng trắc ẩn và kêu gọi, vận động hàng 
triệu tấm lòng từ bi của mọi người c ng đoàn kết giúp đỡ những cuộc đời không may 
mắn trong nhóm người yếu thế - đối tượng hướng tới của công tác xã hội. Sức lan toả 
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đạo đức và triết lý Phật giáo một ph n chủ yếu là  o các tăng ni, phật tử có nhân cách 
đạo đức trong sạch, thanh tao thực hiện.  h nh nh n cách đó đã có tác động ảnh hưởng 
đến cảm hoá con người trong xã hội góp ph n xây dựng và củng cố những giá trị đạo 
đức và lối sống cho con người Việt Nam, đặc biệt là ứng xử, trợ giúp   với nhóm 
người yếu thế trong xã hội. 
Trong hoàn cảnh diễn biến phức tạp của quá trình toàn c u hoá hiện nay, những 
vấn đề về đạo đức, hoàn thiện nh n cách kh ng được chú   đúng mức thì sự phát triển 
của xã hội sẽ trở nên lệch lạc, xã hội không phát triển bền vững, an sinh xã hội không 
được ổn định.  ăn kiện  ại hội đại biểu toàn quốc l n thứ IX của  ảng ta đã kh ng 
định m c tiêu  xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư 
tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, 
khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, có lối sống văn hoá,  uan hệ hài hoà trong gia đình, 
cộng đồng và xã hội… Con người hoàn thiện nhân cách, kế thừa truyền thống cách 
mạng của dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc”. Là một trong những yếu tố hun đúc nên đạo đức truyền thống của dân tộc 
trong suốt hàng nghìn năm, đạo đức Phật giáo ngày nay v n còn lưu giữ nhiều giá trị 
tích cực, có thể góp ph n xây dựng đạo đức, nhất là t nh hướng thiện, bác ái của con 
người trong các hoạt động xã hội. 
 ạo Phật đã tạo dựng cho các t n đồ, Phật tử một niềm tin vào luật nhân quả, 
vào v  thường, v  ngã   iềm tin ấy sẽ chi phối ý thức đạo đức của con người, không 
chỉ ảnh hưởng đối với Phật tử mà còn lan toả và tác động đến mọi t ng lớp nhân dân 
trong xã hội. Nó tạo ra cho con người một sức mạnh tinh th n để vượt lên cám dỗ vật 
chất, những trắc trở trong cuộc sống, hướng họ vào một l  tưởng sống tốt đẹp, vị tha. 
Tình thương và lòng nh n ái có thể giúp con người hạn chế bớt tính ích kỷ, từ bỏ tham, 
sân, si - cốt lõi của những thói xấu, những mâu thu n, xung đột và bạo hành trong gia 
đình và xã hội.  ành vi đạo đức của những người có niềm tin Phật giáo đã tạo dựng ở 
họ một thái độ thành kính, thực hiện một cách tự giác, nghiêm túc những điều Phật dạy 
trong đời sống. Hiện nay, ở nhiều nơi, đặc biệt là ở các thành phố lớn, trong các ngày 
lễ của Phật giáo, người đi ch a rất đ ng.  hững người đến chùa thuộc đủ mọi t ng lớp, 
mọi lứa tuổi, không chỉ là các c  già mà còn có đ ng đảo những thanh thiếu niên, sinh 
viên, tri thức, những người buôn bán và cả cán bộ, công nhân, viên chức   a số 
người dân hiện nay tuy mức độ khác nhau nhưng đều ít nhiều chịu ảnh hưởng của tư 
tưởng Phật giáo (ở Việt nam, theo số liệu thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, có 
80% người dân có niềm tin Phật giáo ở mức độ khác nhau). Những triết lý cao siêu, 
bác học của Phật giáo h u như chỉ ảnh hưởng tới t ng lớp trí thức Phật giáo, những 
nhà tu hành, còn với một bộ phận lớn dân chúng, họ đi ch a vì thấy những lời dạy của 
Phật giáo phù hợp với đạo đức xã hội, và một ph n còn có tâm lý  có thờ có thiêng, có 
kiêng có lành”. Dù mức độ tác động của giáo lý Phật giáo đối với xã hội rất khác nhau 
nhưng th ng qua lễ bái, sinh hoạt t n giáo, con người muốn theo các chuẩn mực của 
đạo đức Phật giáo.   y ch nh là dịp để con người t nh t m, hoàn thiện bản thân sau 
những lo toan, bon chen, t nh toán đời thường.  ồng thời, cũng kh ng thể phủ nhận, 
hàng năm các lễ hội Phật giáo thu hút không chỉ Phật tử mà còn cả những người ngoài 
đạo.  iều này cũng có tác   ng tăng cường sự hiểu biết và quan hệ giữa con người với 
con người, thắt chặt tình cảm cộng đồng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm 
tự hào dân tộc  hững l  tưởng cao đẹp của nhà Phật, triết lý sống giản dị, đạo đức 
của đạo Phật đã và đang hấp d n con người Việt Nam cả trong quá khứ cũng như trong 
giai đoạn hiện nay. 
Xã hội hiện đại đã giúp con người văn minh hơn, tiện nghi đ y đủ hơn, nhưng 
bên cạnh đó cũng tạo ra khá nhiều vấn nạn, trong đó phải nói đến lối sống của một bộ 
phận lớp tr  trong xã hội hiện nay. Trong đó những chuẩn tắc phổ biến nhất là Ngũ 
giới (không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu) 
và Thập thiện (ba điều thuộc về thân: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm; 
ba điều thuộc về ý thức: không tham lam, không thù hận, không si mê; bốn điều thuộc 
về khẩu: không nói dối, không nói thêu dệt, không nói hai chiều, không ác 
khẩu).Những chuẩn mực này, nếu lược bỏ màu sắc mang tính chất tôn giáo, sẽ là 
những nguyên tắc ứng xử phù hợp giữa người với người, là nền tảng đạo đức để duy 
trì gia phong, đạo đức xã hội, an ninh con người, an sinh xã hội nhất là trong giai đoạn 
hiện nay chúng ta đang thực hiện     và     đất nước. Phải nói rằng, Phật giáo đã 
đề cập trực tiếp đến những vấn đề đạo đức c  thể của cuộc sống thế t c và mang đậm 
giá trị nh n văn cao cả. Trên thực tế, những giá trị, chuẩn mực đạo đức của Phật giáo 
có   ngh a nhất định trong việc  uy trì đạo đức xã hội trải qua các thể chế chính trị 
khác nhau trong lịch sử phát triển của dân tộc. Trong phạm vi từng quốc gia, khát vọng 
sống yên bình (an sinh xã hội) trên một đất nước thanh bình chỉ được hiện thực hóa 
khi đời sống được xây dựng trên nền tảng đạo đức, để mỗi thành viên trở thành nhân 
tố tích cực cho xã hội. nói một cách khác, văn hóa đạo đức Phật giáo có khả năng điều 
chỉnh hành vi đạo đức của con người, cũng tức là đóng góp vào việc đào tạo nguồn 
nhân lực có chất lượng để ph c v  cho sự phát triển đất nước, mà hiện nay là ph c v  
cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước không ngừng phát triển và 
hội nhập quốc tế.  ạo đức Phật giáo chính là nếp sống hoàn thiện, là con đường chân 
ch nh đi đến an lạc, hạnh phúc và an sinh xã hội. 
Thể hiện rõ nét nhất ảnh hưởng  hật giáo là những quan niệm đạo đức trong 
tuyền thống văn hóa của dân tộc gắn với nền tảng triết lý Nghiệp báo - Luân hồi. 
Trước hết về tư tưởng Nghiệp báo chính là quan hệ tương ứng giữa những hành động 
con người đã lựa chọn thực hiện trong đời sống xã hội với kết  uả và lệ hụy của nó đã 
tạo nên số phận và cuộc đời của họ.  ới sự chiêm nghiệm từ cuộc sống thực mà cha 
 ng ta đã đúc kết trên cơ sở thấm nhu n triết l  của  hật giáo về  ghiệp  áo  Gieo gió 
gặt bão, Ở hiền gặp lành - Ở ác gặp dữ, Ác giả ác báo. Ai ăn mặn người ấy khát nước, 
Hại nhân, nhân hại...Do vậy, con người cẩn trọng lựa chọn hành động (tốt/xấu) của 
mình trong đời sống xã hội, vì mỗi hành động tạo nghiệp báo ứng không chỉ trở lại 
chính  ản thân mà đến con cháu mấy đời (Cây xanh thì lá cũng xanh, Cha mẹ hiền 
lành để đức cho con.  Đời cha ăn mặn, đời con khát nước). Thực tế, trong lịch truyền 
thống văn hóa của dân tộc, tại các cộng đồng, các  ậc ông bà, cha mẹ luôn phải tâm 
niệm làm việc thiện để tạo phúc đức cho con cháu; con cháu nên người nên nghiệp 
không được quên nhờ hưởng đức của mẹ cha, ông bà, quan niệm nghiêng về ảnh 
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đạo.  iều này cũng có tác   ng tăng cường sự hiểu biết và quan hệ giữa con người với 
con người, thắt chặt tình cảm cộng đồng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm 
tự hào dân tộc  hững l  tưởng cao đẹp của nhà Phật, triết lý sống giản dị, đạo đức 
của đạo Phật đã và đang hấp d n con người Việt Nam cả trong quá khứ cũng như trong 
giai đoạn hiện nay. 
Xã hội hiện đại đã giúp con người văn minh hơn, tiện nghi đ y đủ hơn, nhưng 
bên cạnh đó cũng tạo ra khá nhiều vấn nạn, trong đó phải nói đến lối sống của một bộ 
phận lớp tr  trong xã hội hiện nay. Trong đó những chuẩn tắc phổ biến nhất là Ngũ 
giới (không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu) 
và Thập thiện (ba điều thuộc về thân: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm; 
ba điều thuộc về ý thức: không tham lam, không thù hận, không si mê; bốn điều thuộc 
về khẩu: không nói dối, không nói thêu dệt, không nói hai chiều, không ác 
khẩu).Những chuẩn mực này, nếu lược bỏ màu sắc mang tính chất tôn giáo, sẽ là 
những nguyên tắc ứng xử phù hợp giữa người với người, là nền tảng đạo đức để duy 
trì gia phong, đạo đức xã hội, an ninh con người, an sinh xã hội nhất là trong giai đoạn 
hiện nay chúng ta đang thực hiện     và     đất nước. Phải nói rằng, Phật giáo đã 
đề cập trực tiếp đến những vấn đề đạo đức c  thể của cuộc sống thế t c và mang đậm 
giá trị nh n văn cao cả. Trên thực tế, những giá trị, chuẩn mực đạo đức của Phật giáo 
có   ngh a nhất định trong việc  uy trì đạo đức xã hội trải qua các thể chế chính trị 
khác nhau trong lịch sử phát triển của dân tộc. Trong phạm vi từng quốc gia, khát vọng 
sống yên bình (an sinh xã hội) trên một đất nước thanh bình chỉ được hiện thực hóa 
khi đời sống được xây dựng trên nền tảng đạo đức, để mỗi thành viên trở thành nhân 
tố tích cực cho xã hội. nói một cách khác, văn hóa đạo đức Phật giáo có khả năng điều 
chỉnh hành vi đạo đức của con người, cũng tức là đóng góp vào việc đào tạo nguồn 
nhân lực có chất lượng để ph c v  cho sự phát triển đất nước, mà hiện nay là ph c v  
cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước không ngừng phát triển và 
hội nhập quốc tế.  ạo đức Phật giáo chính là nếp sống hoàn thiện, là con đường chân 
ch nh đi đến an lạc, hạnh phúc và an sinh xã hội. 
Thể hiện rõ nét nhất ảnh hưởng  hật giáo là những quan niệm đạo đức trong 
tuyền thống văn hóa của dân tộc gắn với nền tảng triết lý Nghiệp báo - Luân hồi. 
Trước hết về tư tưởng Nghiệp báo chính là quan hệ tương ứng giữa những hành động 
con người đã lựa chọn thực hiện trong đời sống xã hội với kết  uả và lệ hụy của nó đã 
tạo nên số phận và cuộc đời của họ.  ới sự chiêm nghiệm từ cuộc sống thực mà cha 
 ng ta đã đúc kết trên cơ sở thấm nhu n triết l  của  hật giáo về  ghiệp  áo  Gieo gió 
gặt bão, Ở hiền gặp lành - Ở ác gặp dữ, Ác giả ác báo. Ai ăn mặn người ấy khát nước, 
Hại nhân, nhân hại...Do vậy, con người cẩn trọng lựa chọn hành động (tốt/xấu) của 
mình trong đời sống xã hội, vì mỗi hành động tạo nghiệp báo ứng không chỉ trở lại 
chính  ản thân mà đến con cháu mấy đời (Cây xanh thì lá cũng xanh, Cha mẹ hiền 
lành để đức cho con.  Đời cha ăn mặn, đời con khát nước). Thực tế, trong lịch truyền 
thống văn hóa của dân tộc, tại các cộng đồng, các  ậc ông bà, cha mẹ luôn phải tâm 
niệm làm việc thiện để tạo phúc đức cho con cháu; con cháu nên người nên nghiệp 
không được quên nhờ hưởng đức của mẹ cha, ông bà, quan niệm nghiêng về ảnh 
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hưởng  hật giáo lại quan tâm chủ yếu đến sự tu nhân tích đức của thế hệ trước. (xem 
thêm bài: Tính thực tiễn và tính tâm linh trong công tác xã hội ở Việt Nam của Nguyễn 
Hồi Loan đăng trên Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm Ngày CTXH lần thứ 16, tại 
ĐHSP HN) 
 ới phạm trù Luân, Kiếp của  hật giáo, hiện tại của mỗi cá thể là sự nối tiếp 
của vô vàn những kiếp sống đã trải qua trong quá khứ và sẽ còn được kế tiếp  ởi vô 
vàn những kiếp sống tương lai. Nghiệp báo - Luân hồi gắn kết thành một cặp phạm trù, 
quan hệ giữa các kiếp Luân hồi chính là quan hệ Nghiệp báo: gieo gì trong kiếp trước 
thì gặt nấy trong kiếp sau.  ệ quả là người ta càng phải nỗ lực theo thiện tránh 
ác vì hành động trong kiếp hiện tại còn tạo tác cả số phận trong kiếp tương lai. Tư 
tưởng Nghiệp báo - Luân hồi thấm sâu vào tâm thức dân gian, trở thành xung lực tinh 
th n mạnh mẽ cho mỗi con người phấn đấu hướng thiện, tích đức tu nhân.  ó cũng 
chính là các khuôn m u hành vi ứng xử đã được kiểm chứng và thế hệ đi trước truyền 
lại cho thế hệ sau mà trước hết nó được vận hành trong giáo   c gia đình, cộng đồng 
và xã hội.  
 ột thực tế kh ng thể phủ nhận trong  ối cảnh xã hội hiện nay là hiện trạng suy 
giảm những chuẩn mực đạo đức căn  ản.  ác kênh truyền th ng đã đ y ắp th ng tin 
về những tình trạng  tham nhũng, mua chức  án quyền, đạo đức y tế xuống cấp, đạo 
đức giáo   c  ăng hoại, đạo đức kinh  oanh thiếu vắng, thái độ cửa quyền trong các tổ 
chức, hành xử th   ạo giữa người với người,  ạo lực học đường, các giá trị thiêng 
liêng  ị x m hại, và các mối quan hệ xã hội kh ng được t n trọng  Do vậy, Tứ đại 
vô lượng tâm: từ, bi, hỉ, xả của  hật giáo là liều thuốc làm trong sáng hơn đời sống 
tinh th n, trong đó có đời sống tâm linh không chỉ dành riêng cho phật tử mà còn cho 
tất cả mọi người  iệt Nam, trước áp lực của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
của đ  thị hóa  ồn  ập và của cạnh tranh khốc liệt vì lợi nhuận.  ới tư tưởng khoan 
dung, hòa bình, khuyến thiện, ngừa ác,  hật giáo sẽ góp ph n thức tỉnh lương tri, lòng 
trắc ẩn ở con người, làm cho con người được sống trong hòa bình, nhân ái, chủ động 
phòng ngừa cái ác và hiểm họa. Nói một cách khác, văn hóa đạo đức  hật giáo có khả 
năng điều chỉnh hành vi đạo đức của con người, cũng tức là đóng góp vào việc đào tạo 
nguồn nhân lực có chất lượng để ph c v  cho sự phát triển đất nước, mà hiện nay là 
ph c v  cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong đó góp ph n xây  ựng lý 
luận và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành CTXH, đưa đất nước không ngừng phát 
triển, đảm  ảo an sinh xã hội và hội nhập quốc tế.  
Chúng ta cũng có thể thấy rằng tư tưởng  hật giáo không chỉ ảnh hưởng trực 
tiếp đến người cao tuổi mà còn ảnh hưởng đến đời sống của thanh thiếu niên hiện nay. 
Ở các trường phổ thông, tổ chức đoàn, đội luôn phát động các phong trào nhân đạo 
như “Lá lành đ m lá rách”, “qu  giúp  ạn nghèo vượt khó”, “qu  viên gạch hồng”  
Ngay từ nhỏ các em học sinh đã được giáo   c tư tưởng nhân đạo, bác ái, giúp đỡ 
người khác mà cơ sở của nền tảng ấy là tư tưởng giáo lý nhà  hật đã hoà tan với giá trị 
truyền thống của con người  iệt Nam.  iệc giúp đỡ người khác không phải hạn chế ở 
việc xin  ố mẹ tiền để đóng góp mà có thể  ằng chính kiến thức, sức lực của mình. Sự 
đồng cảm với những con người gặp khó khăn, những số phận  ất hạnh cô đơn, cộng 
với truyền thống từ bi, bác ái đã giúp những học sinh, sinh viên còn ngồi trên ghế nhà 
trường có đủ nghị lực và tâm huyết để lập ra những kế hoạch, tham gia vào những hoạt 
động thiết thực như hội chữ thập đỏ, hội tình thương, các chương trình phổ cập văn 
hoá cho tr  em nghèo, chăm nom các bà mẹ  iệt Nam nghèo... Hình ảnh hàng đoàn 
thanh niên, sinh viên hàng ngày v n lăn lội trên mọi n o đường tổ quốc góp ph n xây 
 ựng đất nước, tổ quốc ngày càng giàu mạnh thật đáng xúc động và tự hào. Tất cả 
những điều đó chứng tỏ thanh niên, sinh viên ngày nay không chỉ năng động, sáng tạo 
đ y tham vọng trong cuộc sống mà còn thừa hưởng những giá trị đạo đức tốt đẹp của 
ông cha, đó là sự thương yêu, đ m  ọc l n nhau giữa mọi người, lòng thương yêu giúp 
đỡ mọi người qua cơn hoạn nạn mà không chút ngh  suy, tính toán. Và ta không thể 
phủ nhận  hật giáo đã góp ph n tạo nên những giá trị tốt đẹp ấy. 
Dù còn những hạn chế song chúng ta không thể phủ nhận những giá trị đạo đức 
to lớn mà  hật giáo đã mang lại.  ặc trưng hướng nội của  hật giáo giúp con người tự 
suy ngẫm về bản thân (tự ý thức, trải nghiệm), để cân nhắc các hành động của mình để 
không gây ra đau khổ, tổn thương và  ất hạnh cho người khác, nhờ vậy, giúp con 
người sống thân ái, yêu thương nhau, xã hội yên bình, trước hết là yêu thương những 
người thân trong chính gia đình mình. Trong những năm qua, nền kinh tế thị trường đã 
thể hiện tính năng động, ưu việt của mình, mức sống của người dân được nâng cao rõ 
rệt, kích thích nhu c u hưởng th  của con người, đề cao lợi ích cá nhân, nhưng những 
lệ h y của nó cũng phát sinh như mối quan hệ của con người trong gia đình, ngoài xã 
hội trở nên lỏng hơn, xã hội đề cao giá trị vật chất và cạnh tranh lợi ích trở nên gay gắt. 
 hững triết lý của  hật giáo v n có sức sống mãnh liệt đang thấm sâu vào trong nếp 
ngh , cách ứng xử của người dân và v n tiếp t c được nhân dân ta kế thừa, phát huy và 
nâng lên một t m cao mới trong xây  ựng lối sống của mình trong gia đoạn hiện nay. 
Truyền thống thương người, cởi mở, khoan dung, thấm nhu n tinh th n lạc quan, tin 
tưởng vào sự chiến thắng của cái chính ngh a, cái đẹp trước cái phi ngh a, cái xấu, sẵn 
sàng cưu mang những ai gặp hoạn nạn, khó khăn,  ất hạnh đã được các t ng lớp nhân 
dân phát huy trong thời k  đổi mới. Thật vậy, giữa sự  ề  ộn của nền kinh tế thị 
trường lắm khi xô  ồ, ta v n cảm thấy yên tâm khi mọi t ng lớp trong xã hội v n tồn 
tại ph n lớn từ thiếu nhi đến c  già, từ học sinh tiểu học đến sinh viên, từ nhân viên 
bình thường cho đến cán  ộ cao cấp đều  iết thương yêu, chia s  và bao dung, độ 
lượng với nhau.  ó chính là cơ sở để hoạt động công tác xã hội mang tính  ền vững. 
Rất nhiều người đã dành   m hàng tỉ đồng từ tiền lương hưu, viết sách, lập trình  để 
xây cất trường, tặng học  ổng, mổ mắt nhân đạo  Tất cả họ đều hăng hái góp sức 
mình vào các phong trào có ý ngh a sâu sắc như  Uống nước nhớ nguồn”,  Xây dựng 
nhà tình thương, nhà tình nghĩa”;  Áo lụa tặng bà”,  Tấm chăn nghĩa tình ấm lòng 
mẹ”,  Phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng ,  Gây  uỹ vì người nghèo”, 
 Hiến máu nhân đạo”,  Vòng tay nhân ái”,  Nối vòng tay lớn”,  Vì nạn nhân ảnh 
hưởng chất độc màu da cam”,  Thanh niên tình nguyện phát triển nông thôn”.  
Thiện, ác là hai phạm tr  xuất hiện rất sớm trong lịch sử nh n loại và trở thành 
phạm tr  phổ  iến trong đạo đức của mọi thời k  lịch sử. Thiện, ác là cặp phạm tr  đối 
lập, đồng thời cũng là hai phạm tr  cơ  ản có quan hệ chặt chẽ trong đạo đức xã hội và 
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với truyền thống từ bi, bác ái đã giúp những học sinh, sinh viên còn ngồi trên ghế nhà 
trường có đủ nghị lực và tâm huyết để lập ra những kế hoạch, tham gia vào những hoạt 
động thiết thực như hội chữ thập đỏ, hội tình thương, các chương trình phổ cập văn 
hoá cho tr  em nghèo, chăm nom các bà mẹ  iệt Nam nghèo... Hình ảnh hàng đoàn 
thanh niên, sinh viên hàng ngày v n lăn lội trên mọi n o đường tổ quốc góp ph n xây 
 ựng đất nước, tổ quốc ngày càng giàu mạnh thật đáng xúc động và tự hào. Tất cả 
những điều đó chứng tỏ thanh niên, sinh viên ngày nay không chỉ năng động, sáng tạo 
đ y tham vọng trong cuộc sống mà còn thừa hưởng những giá trị đạo đức tốt đẹp của 
ông cha, đó là sự thương yêu, đ m  ọc l n nhau giữa mọi người, lòng thương yêu giúp 
đỡ mọi người qua cơn hoạn nạn mà không chút ngh  suy, tính toán. Và ta không thể 
phủ nhận  hật giáo đã góp ph n tạo nên những giá trị tốt đẹp ấy. 
Dù còn những hạn chế song chúng ta không thể phủ nhận những giá trị đạo đức 
to lớn mà  hật giáo đã mang lại.  ặc trưng hướng nội của  hật giáo giúp con người tự 
suy ngẫm về bản thân (tự ý thức, trải nghiệm), để cân nhắc các hành động của mình để 
không gây ra đau khổ, tổn thương và  ất hạnh cho người khác, nhờ vậy, giúp con 
người sống thân ái, yêu thương nhau, xã hội yên bình, trước hết là yêu thương những 
người thân trong chính gia đình mình. Trong những năm qua, nền kinh tế thị trường đã 
thể hiện tính năng động, ưu việt của mình, mức sống của người dân được nâng cao rõ 
rệt, kích thích nhu c u hưởng th  của con người, đề cao lợi ích cá nhân, nhưng những 
lệ h y của nó cũng phát sinh như mối quan hệ của con người trong gia đình, ngoài xã 
hội trở nên lỏng hơn, xã hội đề cao giá trị vật chất và cạnh tranh lợi ích trở nên gay gắt. 
 hững triết lý của  hật giáo v n có sức sống mãnh liệt đang thấm sâu vào trong nếp 
ngh , cách ứng xử của người dân và v n tiếp t c được nhân dân ta kế thừa, phát huy và 
nâng lên một t m cao mới trong xây  ựng lối sống của mình trong gia đoạn hiện nay. 
Truyền thống thương người, cởi mở, khoan dung, thấm nhu n tinh th n lạc quan, tin 
tưởng vào sự chiến thắng của cái chính ngh a, cái đẹp trước cái phi ngh a, cái xấu, sẵn 
sàng cưu mang những ai gặp hoạn nạn, khó khăn,  ất hạnh đã được các t ng lớp nhân 
dân phát huy trong thời k  đổi mới. Thật vậy, giữa sự  ề  ộn của nền kinh tế thị 
trường lắm khi xô  ồ, ta v n cảm thấy yên tâm khi mọi t ng lớp trong xã hội v n tồn 
tại ph n lớn từ thiếu nhi đến c  già, từ học sinh tiểu học đến sinh viên, từ nhân viên 
bình thường cho đến cán  ộ cao cấp đều  iết thương yêu, chia s  và bao dung, độ 
lượng với nhau.  ó chính là cơ sở để hoạt động công tác xã hội mang tính  ền vững. 
Rất nhiều người đã dành   m hàng tỉ đồng từ tiền lương hưu, viết sách, lập trình  để 
xây cất trường, tặng học  ổng, mổ mắt nhân đạo  Tất cả họ đều hăng hái góp sức 
mình vào các phong trào có ý ngh a sâu sắc như  Uống nước nhớ nguồn”,  Xây dựng 
nhà tình thương, nhà tình nghĩa”;  Áo lụa tặng bà”,  Tấm chăn nghĩa tình ấm lòng 
mẹ”,  Phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng ,  Gây  uỹ vì người nghèo”, 
 Hiến máu nhân đạo”,  Vòng tay nhân ái”,  Nối vòng tay lớn”,  Vì nạn nhân ảnh 
hưởng chất độc màu da cam”,  Thanh niên tình nguyện phát triển nông thôn”.  
Thiện, ác là hai phạm tr  xuất hiện rất sớm trong lịch sử nh n loại và trở thành 
phạm tr  phổ  iến trong đạo đức của mọi thời k  lịch sử. Thiện, ác là cặp phạm tr  đối 
lập, đồng thời cũng là hai phạm tr  cơ  ản có quan hệ chặt chẽ trong đạo đức xã hội và 
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đạo đức t n giáo nói chung và  hật giáo nói riêng. Tuy nhiên, thiện, ác trong t n giáo 
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 iến đổi rất nhiều thậm ch  đến mức trái ngược nhau.  hi cái thiện nhường chỗ cho cái 
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Trái ngược với Thiên đường và Niết  àn là  ịa ng c mà các t n giáo đều nói 
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coi  ịa ng c là cõi khổ, là nơi đày đọa các chúng sinh khi sống có nhiều tội ác.  hưng 
đạo Phật coi cuộc sống ở  ịa ng c không phải là v nh viễn. Theo luật luân hồi, nghiệp 
báo, những k  trả hết nợ của tội ác do mình gây nên sẽ được tái sinh ở kiếp sống khác 
tốt đẹp hơn, trong đó có kiếp người. Phật giáo quan niệm rằng,  ịa ng c không phải 
chỉ có một mà có nhiều loại (trong một số kinh điển Phật giáo có đề cập đến khái niệm 
18 tầng Địa Ngục và 10 vị Diêm Vương cai  uản với vô vàn những cực hình, những 
nỗi khổ niềm đau cùng cực vây kín lấy tội nhân). Tu  theo tội nặng, nhẹ mà con người 
bị đ y xuống từng loại  ịa ng c tương ứng với tội lỗi đã mắc theo luật nhân quả 
nghiệp  áo.  ác t n đồ Phật giáo cho  ịa ng c là nơi ghê rợn, ở đấy có lửa cháy đ ng 
đ ng, khói cuộn ngút ngàn,  …cực hình nơi địa ngục như thế này. Có chỗ kéo lưỡi tội 
nhân cho trâu cày. Có chỗ moi tim tội nhân cho dạ xoa ăn. Có chỗ đun vạc dầu sôi 
cuồn cuộn mà nấu thân tội nhân. Có chỗ nung đỏ cột đồng mà bắt tội nhân ôm lấy. Có 
chỗ phun lửa táp vào tội nhân. Có chỗ toàn là băng lạnh. Có chỗ tràn đầy phẫn giải. 
Có chỗ phóng toàn viên sắt có cạnh sắc gai nhọn. Có chỗ đâm toàn giáo lửa. Có chỗ 
chỉ đánh lưng bụng. Có chỗ chỉ đốt tay chân. Có chỗ rắn sắt cắn. Có chỗ toàn là bắt 
cỡi lừa sắt…”(3. tr35). Những người bị đày xuống đó phải đ o g ng xiềng, chịu đủ 
mọi cực hình tra tấn. Thiên đường –  ịa ng c là hai thế giới đối lập nhau nhằm thưởng 
công và trừng phạt tội đối với những ai làm được điều thiện hoặc mắc tội ác trong đời 
sống hiện thực. Do vậy, "thế giới" ấy có giá trị trừ ác, hướng thiện hữu hiệu để bổ sung 
cho luật pháp mà nhiều thể chế chính trị đã nhận ra. Phật giáo nêu cao triết lý sống 
"thương người như thể thương th n" qua hành động “từ  i”.  iều này có tác d ng giáo 
d c con người hành thiện, liên kết nguồn lực để trợ giúp những người yếu thế trong xã 
hội với biểu hiện "lá lành đ m lá rách" khi có thiện tai, bất hạnh trong cộng đồng giúp 
họ vượt lên những nan đề họ gặp phải trong cuộc sống. 
4. Kết luận  
Theo nhà Phật, "từ  i" là tình thương yêu kh ng giới hạn, vô bờ bến. Tình 
thương con người mà Phật giáo đề cập không phải chung chung, mà khá c  thể, thiết 
thực. Phật giáo đòi hỏi các t n đồ của mình có hành động c  thể, như cho k  đói ăn, 
cho k  khát uống, cho k  rách mặc, chăm lo người ốm đau,  ệnh hoạn, chăm sóc người 
già nua, đối xử tốt với k   ưới, tha thứ k  tội lỗi, khuyên can người l m lạc, bảo ban 
k  dốt nát  lu n đặt mỗi con người trong tình thương yêu đồng loại – một cơ sở nền 
tảng để vận hành có hiệu quả nghề công tác xã hội ở nước ta  trong bối cảnh truyền 
thống văn hóa của dân tộc. Phật giáo coi cứu một người phúc đ ng hà sa và "Cứu một 
mạng người còn hơn x y  ảy tháp ph  đồ" hay khuyên t n đồ hãy phấn đấu vì an lạc 
cho  hư thiên và cho loài người. 
Những triết lý của Phật giáo đều hướng tới xây dựng một xã hội bác ái, bình 
đ ng, công bằng, ấm no, hạnh phúc,  hướng con người làm điều thiện, tránh điều ác 
trên cơ sở thức tỉnh lòng trắc ẩn ở từng con người.  ồng thời, những triết lý của phật 
giáo là những tinh hoa của truyền thống văn hóa   n tộc  mà chúng ta c n phải tiếp thu 
để góp ph n xây dựng nền tảng lý luận và thực hành nghề công tác xã hội ở Việt Nam, 
đó cũng ch nh là động lực tinh th n cho những người hiện đang làm việc trong l nh 
vực công tác xã hội vững tin vào công việc của mình đang làm mang lại lợi ích cho 
nhóm người yếu thế và góp ph n đảm bảo bền vững an sinh xã hội. 
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